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ABSTRAKTI:
Tema e marrë për ta shqyrtuar në këtë punim diplome është planifikimi i një Hoteli me
7yje.Kjo temë mendoj që është mjaft e rëndësishme pasi që planifikimi i duhur dhe i bazuar
në norma dhe standarde europiane mundëson një jetesë më të rehatshme dhe më të sigurtë për
qytetarët e atij vendi Arsyeja e zgjedhjes së kësaj temë është sepse konsiderohet si një
problem që duhet të trajtohet në një mënyrë të veqantë. Në vazhdimsi në Kosovë e
posaqërisht në Prizren po ndërtohen shtëpi, blloqe, lagje objekte pa ndonjë planifikim të
mirëfillt dhe pa marrë parasysh se ato lagje apo Qytete. Ky studim është filluar duke u bazuar
në analiza të gjendjes ekzistuese, duke parë se sa banorë jetojnë dhe sa vizitore kemi në atë
lokacion, a është i mjaftueshëm ai lokacion për ata banorë dhe a i ka ajo zonë të gjitha
elementet që duhet të ketë një Vende Turistike Prevalla.
Hapat e ndërmarrur për hulumtimin e këtij rasti ishin duke filluar nga shqyrtimi i literaturave
të ndryshme lidhur me planifikimin e Hoteleve , pastaj analiza të lokacionit dhe anketa me
qytetarë. Hulumotova poashtu për standardet që duhet të plotësojë Hotel I kesaj kategorie dhe
në bazë të tyre arrita që ta planifikoj hotelin që më është dhënë në punimin e kësaj teme.
Me përfundimin e kësaj teme unë arrita të bëjë një zgjedhje të një Hoteli jo siq jemi mësuar të
kemi në Prizren , apo ne qytete tjera Hotel i cili do t’i përmbush kërkesat e qytetarëve dhe do
të u lejoi atyrë të jetojnë në një vend ku banimi dhe hapësirat e lira për ta të jenë në
baraspeshë.Ky projekt ka për qëllim si pikë e pare përmbushjen e nevojës më kryesore te
njeriut si krijesë,qe është strehimi, po ashtu edhe promovimin e arkitekturës së mirëfilltë dhe
plotësimin e kërkesave te nevojshme bazuar në standarde si dhe në nevojat e perditshmërisë
të faktorit njeri dhe jetes se tij ne nje mjedisi Hotelerik.

Fjalet kyqe:
Planifikim, hotele, standard europiane, norma, banorë, problem.

ABSTRACT:

ABSTRACT: The topic to consider in this diploma work is the planning of a 7 -year hotel.
This topic I think is very important because proper planning and based on European norms
and standards enables a more comfortable and safer living for the citizens of that country The
reason for choosing this topic is because it is considered a problem that needs to be addressed
in a particular way. In Kosovo, especially in Prizren, houses, blocks, neighborhoods are being
built without any proper planning and regardless of those neighborhoods or towns. This study
was started based on an analysis of the existing situation, seeing how many residents live and
how many visitors there is in that location, is that location sufficient for those residents and
that area has all the elements that a country should have Tourist Prevalla. The steps
undertaken to investigate this case were starting from reviewing various literature related to
hotel planning, site analysis and citizen surveys. I also searched for the standards that the
Hotel of this category should meet and based on them I managed to plan the hotel I was given
in the work of this topic. Upon completion of this topic, I managed to make a choice of a
hotel not as we were taught to have in Prizren, or other hotels in the city that would meet
citizens' requirements and would allow them to live in a place where housing and free space
for them to be balanced.This project aims at meeting the most important human need as a
creature, which is housing, as well as the promotion of genuine architecture and meeting the
necessary requirements based on in standard as well as in the daily needs of man and his life
in a Hotel environment.

Keywords: Planning, hotels, European standard, rate, residents, problem..
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SQARIMI I TERMINOLOGJIVE:
NORMAT TEKNIKE TË PLANIFIKIMIT HAPËSINOR – dokumenti i cili përcakton
kërkesat themelore për hartimin e të gjitha dokumenteve të planifikimit
hapësinor
VENDBANIM

– zonë me karakteristika urbane, fshat, qytet apo vendbanimin tjetër.

ZONË URBANE – zona e cila fizikisht formon pjesën e një qyteti dhe karakterizohet me
pjesë të rëndësishme të sipërfaqeve të ndërtuara, densitetit të lartë të
popullsisë dhe banimit, punësim dhe transport të konsiderueshëm dhe
infrastrukturë tjetër. Zonat urbane mund gjithashtu të përmbajnë zona të
gjelbra zakonisht të shfrytëzuara për qëllime rekreative.
ZONË BANIMI – sipërfaqe e caktuar kryesisht për qëllime të banimit
PU

–

Planifikim Urban

BE

–

Bashkimi Europian

SE

–

Standardet Europiane

ISHP

–

Indeksi i shfrytëzimit të parceles

ISHN-

–

Indeksi i shfrytëzimit të nëntokes

ISPN-

–

Indeksi i siperfaqes së pergjithshme ndërtimore

ISGJ-

–

Indeksi i siperfaqes së gjelbërimit

–

Magjistralja Prizren-Doganaj

MMPH-

–

Ministria e mjedisit dhe planifikimt Hapasinor

PZHU-

–

Plani zhvillimor hapsinor
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1. HYRJE
1.1 Zhvillimi historik i planifikimit te hoteleve
Hoteli është ndërmarrje e cila ofron banim, zakonisht në një periudhë të shkurtë kohore.
Kushtet e akomodimit bazë, të cilat një hotel duhej që t'i plotësonte në kohët e kaluara
(posedimi i vetëm një dhome, një krevati, një dollapi për rroba, një tavoline të vogël dhe
një lavaman janë zëvendësuar dukshëm me dhoma me instalime moderne, duke
përfshirë banjo në dhoma të gjumit dhe kondicionerë të ajrit. Gjërat tjera që zakonisht gjinden
nëpër hotele janë telefoni, ora me alarm, televizori, qasja në internet; furnizimi me ushqime të
lehta dhe pije mund të bëhet në mini-bar, dhe në aparate për pije të ngrohta. Hotelet më të
mëdha mund të posedojnë restorante, bazene, çerdhe, dhoma për konferenca dhe shërbime të
tjera sociale..

Fig.1 Hotelet historike (burimi:www.google.com)

Faza e parë e këtij zhvillimi ka filluar kur njerëzit primitivë për shkaqe sigurie filluan ti
ndërtonin Hoteleet afër njëra tjetrës. Me rastin e ndërtimit të tyre u ndërtuan edhe rrugët që
nevoiteshin për qarkullim. Kur u zhvillua edhe besimi, te njeriu u paraqit nevoja për një
hapësirë të përbashkët e quajtur shesh.

Fig. 2 Forma e ndërtimit e fazes së dytë të zhvillimit të hoteleve ( burimi:www.google.com)

Faza e dytë e zhvillimit ishte në mesjetë kur vendbanimet ndërtoheshin kryesisht rreth
ambienteve te jashtme te qytetit
6

Fig. 3 Pamje e hotelit industrial faza e tretë e zhvillimit të hoteleve (burimi:www.google.com)

Faza e tretë e zhvillimit ishte në pjesën e dytë të shekullit XIX. Në këtë fazë planifikimi
urban është marrë me përceptimin e patologjive të vendbanimeve të ekonomive të
industrializuara.
Pra me fillimin e shekullit XX, ka filluar të merrej planifikimi si një veprimtari e veqantë
edhe pse planifkimi kishte ekzistuar qysh më herët. Hapësirat të cila përmbanin objekte,
rrugë, sheshe në kohën e njerëzve primitiv

1.2 Zhvillimi i planifikimit te Hoteleve në Kosovë
Si çdo vend tjetër edhe Kosova kishte zhvillimin e saj sa i përket planifikimit urban. Në
Kosovë si periudha kryesore të zhvillimit i llogarisim kohën e para luftës dhe kohën e
pasluftës.

Fig 4. Prishtina para dhe pas luftës (burimi:wwww.google.com)

Kosova, 25 vite më parë nuk e kishte mundësinë që të merrej me hartimin dhe zbatimin e
politikave të arkitekturës dhe planifikimit hapësinor, pasi që vendi përballej me një aparteid
të strukturuar të regjimit serb kundër shqiptarëve, të cilët ishin dëbuar nga të gjitha
7

institucionet e Kosovës, shkollat dhe universiteti ishin mbyllur. Edhe pas mbarimit të luftës
ende nuk ishin themeluar insitucionet përgjegjëse për planifikimin hapsinor dhe ajo ishte
koha kur ndërtimet pa leje ishin në hovin më të madh.
Në Kosovë nuk shikohej për planifikim, norma apo standard të ndërtimit por vetëm ku ka
hapësirë të lirë që të ndërtohej.

1.3

Planet rregulluese për Prizrenin Perkasisht per Prevallen për lokacionin e

dhënë.
Nga MMPH-instituti per planifikim Hapsionore Ligji për Planifikim Hapësinor, i miratuar
nga Kuvendi i Kosovës dhe i shpallur nga PSSP të KB-ra me 10 Shtator 2003, përcakton
Udhëzimi për dhënien e lejes mjedisore ka hyrë në fuqi pas nënshkrimit të tij nga Ministri i
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Ferat Shala, ky Udhëzim Administrativ tashmë aplikohet
në gjithë territorin e Kosovës.

Fig.5 Foto të lokacionit në vitin 2000 dhe në vitin 2011.(burimi:gjeoportal KS)

Po ta shohim zhvillimin e tij ndër vite do vërejmë një rritje shumë të shpejtë të vendbanimeve
në atë zonë. Në vitin 2001 ajo pjesë nuk kishte të ndërtuar thuajse asnjë vile apo ndonje
hotele Një zhvillim pak më të madh e shohim në vitin 2004 kur veqse kishin filluar të
ndërtoheshin vendbanime. Ndërtesat siq shihen në këto foto kanë filluar të ndërtohen përgjatë
rrugës kryesore duke vazhduar më pastaj edhe në brendi të zones.

Në vitin 2009 ishte bërë një vend periferik mjaft i madhe me një numër të madh të popullsisë
me ndërtesa të shumta dhe rrugë të ndryshme, ndërsa në vitin 2012 shihet se kjo zonë është
rritur edhe më shumë duke u bërë me blloqe të ndryshe banimi ku përveqse banimit kjo lagje
ka edhe destinime tjera si afariste, publike etj

8

2. SHQYRTIMI I LITERATURES
2.1

Definicione për Hotele

Hoteli paraqet tërësin e ndërtimeve me rrethinën në një hapësirë kompakte. Hotelet janë
hapësira të cilat mund të kufizohen nga kodra, gjelbërimi, lumi të cilat njihen si kufizime
natyrale dhe mund të kufizohen nga rrugët, hekurudhat, ndërtesat që njihen si kufizime
artificiale.

Fig.6 Pamje e Hoteleve , Prevalle (burimi:www.google.com)

2.2 Permbajtja e Hotelit
Hoteli përfshinë disa rrugë urbane, ndërtesa me shumë funksione, fuksionet plotësohen me
sheshe, gjelbërim, sport dhe rekreacion, parking etj.

Fig.7 Përmbajtja e një hoteli ne Prevalle (burimi:www.google.com)

Rrugët janë të niveleve të ndryshme si: lidhëse, lokale dhe regjionale. Ndërtesat funksionin
me të madh e kanë banimin Per pushime per vizitore Ato mund të jenë individuale. Në afërsi
të rrugëve kryesore zakonisht përdhesa ka funksion afarist.
Gjelbërimi në Hotel ka një rol mjaft të rëndësishëm dhe lidhet drejtpërdrejt me njerëzit. Ai ka
shtrirje në mënyra të ndryshme: si brez gjelbërimi, gjelbërim i vequar dhe park. Ai ka një
rëndesi shumë të madhe për banorët duke filluar nga fëmijët, të rinjët e deri tek të moshuarit.
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Fig. 8 Pamje e Prevalles dhe e pjesve tjera te skijimit.(burimi:www.google.com)

Në këto dy foto shihet Prevalla i cili është një aset shumë i rëndësishem për Komunen e
Prizrenit e sidomos për lagjet në afërsi të tij. Në afërsi të ketij parku Nacionale Malet e
Sharrit gjendet edhe qendra tjeter per vizitore nga e gjithe bota “Brezovica“ i cili është i
kompletuar edhe me fusha të sportit dhe shtigje për rekreacion Hotele dhe Vila Tjera per
Pushime . Në foton e dytë shihet ky park ku verehet Pjesa e skijimit qe Sherben per Vizitore
dhe luan role te madhe per Turizem.
2.3 Llojet e Hoteleve
Llojet kryesore të Hoteleve ndahen në: Hotele Shtepi ne Dru Hotelet Shpell Hotelet Kpsulle
Hotelet Akull Dhe bore Hotelet Kopsht Hotelet Nenujore Hotelet me te larta Hotelet me te
Vjetra etj. që dallojnë në bazë të volumit dhe konceptit të ndërtimit brenda Hotelit që dallojnë
sipas hapjes ndaj ambientit të jashtëm që dallojnë nga mënyra e ndërtimit.
Në bazë të nivelit Te Hoteleve Ndahen ne.
•

Hotele Me ndërtim të vogël.

•

Me ndërtim të madh

•

Me dominim të Hoteleve

•

Me dominim me 5 Yje dhe 7yje

Në bazë të formes Hotelet ndahen në:
•

Të mbyllur, me planimetri në forme të shkronjës “ i ”

•

Gjysme të mbyllur apo gjysme të hapur, me planimetri në forme të shkronjës
“G”

•

Të hapur, me planimetri në forme të shkronjës “ E”,”T”.

Në bazë të formes së ndërtimit HOTELETndahen në:
•

Mënyra e ndërtimit kontinual-të vazhdueshëm

•

Mënyra e ndërtimit diskontinuala- me vazhdimsi të ndërprerë.
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2.4 Siperfaqja e Hotelit
Minimumi i madhësis së siperfaqes definohet nga shikueshmeria e distancave nga pika
qëndrore, pra thellësia e ndërtesave në rrethinën e afërt. Prandaj, minimumi i Hoteleve mund
të këtë sipërfaqe prej 40 m² për ndërtim dhe hapësiren e hapur prej 50 metra përreth. Hoteli
Mund te kenë dimensione minimale 30-75 m. në gjatësi apo në gjerësi të sipërfaqes dhe kjo
ofron, përveq të tjerash edhe kenaqësi gjatë ecjes. Pra Hoteli qfardo sipërfaqe të këtë nuk
është me rëndësi aq sa ka rëndësi planifikimi i duhur në ato sipërfaqe duke u bazuar në norma
dhe standarde që të u plotësohen nevojat elementare njerzëve që jetojnë aty.
2.5 Standardet per planifikim te marra nga literatura: “
HOTELET - PARIMET E PROJEKTIMIT - në gjuhën shqipe
Gjuhe Autorët: Bujar Q. Bajçinovci E parashtruar: 26. gusht 2017 Publikuar: 27 gusht
2017.
Që një Hotel të jetë sa më funksional dhe që qytetarët pa ndonjë vështirësi dhe në mënyrë të
duhur ti plotësojnë nevojat dhe kërkesat e tyre duhet që në planifikimin e tij të bazohemi në
disa norma dhe standarde të planifikimit. Standardet e përdorura për planifikim e këtij Hoteli
Ishin te marrura nga libri “HOTELET - PARIMET E PROJEKTIMIT - në gjuhën shqipe
Gjuhe Autorët: Bujar Q. Bajçinovci E parashtruar: 26. gusht 2017 Publikuar: 27 gusht 2017
Vëllimi: 4 Çështja: 3 Affiliation: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë së
Ndërtimit dhe Arkitekturë, Kosovë
Fjalë kyçe: Arkitekturë, Ndërtesa Tregtare, Hotele, Parimet e Dizajnit,
Libër mësimor, Monografi, Gjuha: Shqip
DOI: 10.17160 / josha.4.3.312
•

Hotelet

Në planifikimin e një rëndësi e madhe i ipet planifikimit të Hoteleve apo banesave, kjo varet
nga destinimi i sipërfaqeve të cilën e ka dhënë PZHK. Në rastin tone MMPH e marrë për të
planifikuar Hotelet ka paraparë Hotele te standardeve te larta pasi eshte edhe pjes e turizmit
`dhe këtu janë disa nga standardet që duhet të kemi parasysh për Hotelet .

Fig.9 Shembuj të planifikimit të Hoteleve
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Sipërfaqja minimale e një parcele për ndërtimin e një Hoteli te kategoris se Larte është
4500m². Për të planifikuar një Hotel në mënyrën e duhur duhet të bazohemi në disa
standarde. Gjerësia minimale e parceles nga rruga është 35 m. Numri i zakonshem i etazheve
është 2B+P+6 ose maksimum2B+P+8 . Sipërfaqja mesatareve e etazheve bruto të Hotelve
është 350-400 m². Koeficienti i ndërtimit sillet nga 0.34-0.4.
•

Shtigjet për këmbësorë

Këmbësori në relacion me të tjeret është me së paku i mbrojtur dhe më së shumëti i rrezikuar
nga trafiku bashkekohor i qytetit. Me ndërtimin e infrastruktures për këmbësor aplikohet edhe
siguria e këmbësorit. Tek grupi i këmbësorëve është një nëngrup për të cilët duhet të kemi një
kujdes më të veqantë e ata janë: fëmijët e vegjel, nxenësit dhe njerëzit e moshuar.

Fig.10.Masat/dimensionet themelore të shtigjeve per këmbësorë( burimi: Urbanizmi-Dieter Prinz)

Masat apo dimensionet themelore të shtigjeve për këmbësorë është 0.75m por duke marrë
parasysh edhe nënën me fëmijë gjerësia minimale duhet të jetë 1.50 m ndërsa një gjerësi
komode e shtegut të kalimit pa ndonjë pengesë duhet të jetë 2.25 m. e poashtu edhe lartësia e
lirë duhet të jetë 2.25 m.

Fig.11 Gjerësitë e trotuarit (burimi: Urbanizmi- Dieter Prinz)

Gjerësia e trotuarit varet shumë nga qarkullimi i këmbësorëve në të. Pra kjo do të thotë që në
qoftë se është rruga në mes të qytetit ku qarkullimi i qytetarëve është i vazhdueshëm atëherë
gjerësia e trotuarit duhet të jetë më e madhe në mënyrë që të mos pengohen qytetarët nga
njëri tjetri. Megjithatë kjo gjerësi në asnjë lloj mënyrë dhe në asnjë lloj rruge qoftë ajo me
ngarkesë shumë të vogël nuk duhet të jetë më e vogël se 1.5m.
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Në planifikimin e duhur nuk mjafton vetëm gjerësia e duhur e trotuarit në qoftë se ne nuk e
mbrojme njeriun nga automjetet pasi që dihet që trotuari është shumë afër rrugës për
qarkullim të automjeteve.

Fig.12 Shiritat ndares dhe pengesat në mes të trotuarit dhe rrugës dhe disa shembuj që duhet kemi parasysh
gjatë planifikimit (burimi: Urbanizmi –Dieter Prinz)

Disa nga shirat ndares dhe pengesat që mund të vendosim në mes trotuarit dhe rrugës janë
shiriti i gjelbërimit, shkurret e mbjella, rrethojat me rrjetë, shtyllat me zingjirë, shtyllat e ulëta
apo mund ta bëjm evitimin e aksidenteve edhe në qoftë se e ngrisim trotuarin me shumë se 15
cm nga niveli i rrugës. Diqka tjetër që duhet të kemi parasysh gjatë planifikimit të rrugëve,
trafikut për këmbësorë, mbikalimeve nënkalimeve është që gjatësia e tejkalimeve të jetë sa
më e shkurtër dhe sa më e drejtpërdrejt. Ngritjet apo pjerrësit qoftë të rrugës qoftë të trotuarit
të jenë sa me të ulëta në mënyrë që njerëzit të levizin pa ndonjë vështirësi. Mbikalimet apo
nënkalimet preferohen të jenë me rampa e jo me shkallë për arsye të nënave me fëmijë në
karroc apo njerzëve me aftësi të kufizura e poashtu shumë e rëndësishme është që trafiku për
këmbësorë të jetë i mbrojtur nga kushtet klimatike.
•

Shtigjet për çiklista

Në planifikimin e qyteteve një rëndësi e madhe me dhjetra vite u ishte kushtuar
automobilave. Ndërsa sot gjithnjë e me shumë bota po shkon drejt një zhvillimi më ekologjik
duke u munduar të kursejme në mase të madhe energjinë dhe rëndësi e madhe po u kushtohet
trafikut ekologjik ku bënë pjesë biçikleta. Biçikleta është mjet shumë i shfrytëzueshëm për
largësi të vogla dhe nevoja të përditshme.

Fig.13 Gjerësia e shtigjeve per biçikleta (burimi: Urbanizmi-Dieter Prinz)
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Gjerësia standarde e shtegut për biçiklista është 1.60 m. Gjerësia minimale është 1.40 m (në
rast të zvogëlimit të rrotëve 1 m). Në qoftë se shtegu për çiklist bëhet në nivel të trotuarit ai
bëhet me shirit të veqant (=0.75m) nga rruga (skaji i gurit skajor). Ramjet e lejuara të
shtigjeve për biçikleta janë 3%, 4% në 250 m. Shtegu për çiklistë zakonisht pllakëzohet nga
pllaka të betonit me ngjyrë të kuqe apo asfalti me të kuqe.
•

Rruga urbane

Rruga urbane është njëra nga elementet e planifikimit dhe ka një rëndësi të veqantë. Rruga
mund të jetë me një, dy e me shumë korsi. Gjerësia standarde e korsive është 2.5-4.0 m.
Ndarja në mes të korsive mund të jetë me vijë apo me brez ndarës prej 0.5 m. Rrethoja e
sigurisë përgjatë rrugës mund të jetë 0.5-0.7 m. Ramja anësore të korsive për arsye të largimit
të ujrave sillet nga 0.2 - 0.5 %
•

Parkingjet

Pasi që çdo familje minimum ka një veturë dhe vetura është bërë pjesë e pandashme e çdo
njeriu atëherë duhet të planifikojme edhe vendin për parkimin e tyre. Shfrytëzimi i
automjeteve ka kuptim vetëm atëherë kur në të gjitha pikat e përfundimit të rrugës gjendet
hapësira për mundësinë e parkimit të automjetit. Kjo do të thotë që çdo automjeti nuk i
nevoitet vetem një vendparkim por shumë vendparkingje: afër banesës, afër punës, afër
pishinës, afër teatrit etj.

Fig.14 Mënyra të renditjes së vendparkingjeve (burimi: Urbanizmi-Dieter Prinz)

Sipërfaqja e një parkingu minimumi duhet të jetë 2.5-5.0 m, por që mund të rritet pasi që me
zhvillimi i teknologjisë është aq i madh dhe mund të dalin automjete me dimensione edhe më
të mëdha. Mënyrat e rënditjes së vendparkingjeve janë pesë: në kend 0º, 90º, 60º, 45º dhe
30º.
Tek shtëpitë individuale duhet të parashihen 0.5 - 1 parking.
•

Këndi i lojrave për fëmijë
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Krijimi i një vendi për lodra të fëmijëve kontribon aq shumë në zhvillimin e përsonalitetit të
fëmijëve. Kërkesat që duhet të plotësoj një shesh lojrash janë: niveli i ujërave nëntoksore të
mos jetë shumë i lartë, të jetë larg qarkullimit të makinave, të mos këtë ndotje dhe të këtë
ndriqim adekuat. Këndi i lojrave duhet të jetë në piken qendore të banimit dhe duhet të jetë
shumë lehtë i qasshëm nga çdo pjesë e banimit.
Tabela 1. Standardet per sheshin e lojrave(burimi: Architects’Data-Neufert)

Këndi i lojrave për fëmijë ndahet në bazë të grupmoshave. Për moshen 0 - 6 vjeq sipërfaqja e
nevoitur për një fëmijë është 0.6 m² ndërsa distanca nga shtëpia te sheshi i lojrave duhet të
jetë nga 110 deri 230 m që do të thotë rreth 2 minuta. Për grupmoshen 6-12 vjeq sipërfaqja e
nevoitur është 0.5 m² dhe distanca nga shtëpia deri tek lodrat duhet të jetë nga 350-450 m që
do të thotë 5 min. Për grupmoshen pak me të rritur 12-18 vjeq sipërfaqja e nevoitur është më
e madhe pra diku rreth 0.9 m² për fëmijë dhe distanca nga shtëpia tek lodrat mund të jetë me
e gjatë rreth 700-1000 m apo rreth 15 minuta. Por kemi një standard për të gjitha këto kënde
të lodrave të cilat janë publike dhe ai është 5 m² për njësi të banimit. Minimumi i sipërfaqes
së sheshit të lodrave duhet të jetë 40 m². Në qoftë së hapësira e lodrave është e hapur ajo
duhet të jetë e mbrojtur nga një barrier rreth 1 metër e lartë.

2.6 Skema e kuzhines e nje Hoteli .

Fig. 15 Skema dhe pozita e Kuzhines ne raport me pjesen administrative dhe bllokun e banimit
(Burimi Hulumtimi Bujar Bajçinovci, 2016
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2.7 Sistemi konstruktive –njësit

Fig. 16 Skema konstruktive e hotelit

Fig. 17 Skema dhe pozita e Komunikimit vertikal Holli-Dhomat
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2.8 Skema dhe pozita e Komunikimit vertikal Holli-Dhomat

Fig. 18 Skema dhe pozita e Komunikimit vertikal Holli-Dhomat

2.9 Skemat Funskionale Organizative të hotelit

Fig. 19 (Burimi hulumtimi): Bujar Bajçinovci, 2016
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2.9.1 Skemat funksionale organizative të hotelit

Fig. 20(Burimi hulumtimi): Bujar Bajçinovci, 2016

2.9.2 Organizimi I njesive Banuese në vertikale hoteli

Fig. 21 (Burimi): Bujar Bajçinovci, 2016
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3. ANALIZAT E LOKACIONIT
3.1 Vendndodhja e lokacionit
Lokacioni gjendet ne qytetin e prizrenit me saktesishte ne prevallec

ne

pjesen veri-

perendimore te qytetit.Lokacioni kufizohet me rrugen Prizren- Doganaj ku permes kesajrruge
lidhet edhe brezovica e vende tjera periferike

Fig.22 Vendodhja e lokacionit në raport me shtetin dhe qytetin(burimi:www.google.com)

Sipas planit rregullues komunal si dhe hartave zonale komunale destinimi i parapare per kete
zone urbane eshte ai : Nje zone urbane eshte nje vend qe karakterizohet me dendesi te larte te
popullsise njerezore dhe me ndertime te medha ne krahasim me zonat e tjera perreth. Zonat
urbane mund te jene pjese malore por termi nuk perdoret per vendbanimet rurale sic jane
fshatrat

3.2 Sipërfaqja e lokacionit dhe topografia
Lokacioni në fjalë ka sipërfaqe prej 3900 m² apo 3.9 ha e 3900m². Forma e lokacionit nuk
është drejtëkëndshe mirpo kjo nuk do të thotë që ka një formë në të cilën është shumë
vështirë për të planifikuar një bllok urban. Gjerësia maximale e lokacionit arrinë 206 m.
ndersa gjatësia arrin deri 254 m. Këto dimensione na tregojnë që sipërfaqja e këtij lokacioni
është mjaftueshëm e madhe për planifikim e duhur të të gjitha elementeve që plotësojnë
bllokun urban.
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Fig.23 Ortofoto e lokacionit(burimi:www.google.com)

Topografia e lokacionit është mjaft e mirë dhe është një pikënisje posaqërisht e rëndësishme
për mundësi të zhvillimit hapësinor të zonës së planifikuar, për strukturën dhe për planin
urbanistik. Topografia e lokacionit ka një ndikim të madhe në destinimin e sipërfaqeve,
mundësinë e ndërtimit, infrastrukturen teknike dhe komunale, shpërndarjen hapsinore,
kushtet klimatike e shumë ndikime tjera.

3.3 Rrethina urbane/arkitektonike
Lokacioni në fjalë edhe pse nuk është i ndërtuar si pjesët tjera të kësaj zone nuk mund të
themi që nuk ka ndërtime fare pasi që edhe në këtë zonë kemi ndërtime pa leje por të cilat
nuk janë të shumta.

Fig.24 Pamje ku tregohen objektet ekzistuese në lokacion(burimi:www.google.com)

Siq shihet edhe nga foto në lokacion gjenden gjithsej 3 objekte ekzistuese, objekte kto të cilat
janë të ndërtuara pas luftës dhe janë në gjendje të mirë ndërtimore. Objektët e ndërtuara janë
të gjitha ndërtime individuale pra shtëpi për një familje Ose Vila . Katër objekte prej tyre
kanë etazhitetin P+1, një prej tyre ka etazhitet P+2 dhe njëra ka etazhitet P+3+NK. Objekti i
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fundit me etazhitetin maksimal në këtë zonë nuk është në përputhje me PZHK në të cilin
thuhet se kjo zonë duhet të jetë e ndërtuar me objekte individuale me etazhitet maksimal P+2
Mir po pasi eshte edhe vend turistike eshte hapsire e ndare edhe per objekte te larta . Kulmet
e tyre kryesisht janë të pjerrta me pjerrtësi maksimale 35º. Vetëm njëra nga këto objekte ka
kulm të rrafshet por të pashfrytëzuar. Për qasjen në këto objekte janë gjithsej 1 rrugë të cilat
janë shumë të ngushta të pashtruara, pa ndriqim, pa trotuare për këmbësor dhe pa shtigje për
biçikleta. Pra ndërtimi i pa planifikuar në këtë zonë ka bërë që këto pak objekte të kenë kaq
shumë rrugë për qasje. Oborret e këtyre objekteve kryesisht janë vetëm me gjelbërim të ulet.
Pjesa tjetër e zonës është e gjitha e pa ndërtuar e cila është e mbuluar nga gjelbërimi I larte
në tërë këtë zonë.

Ndikimi natyror ne kete pjes malore ështe kryesisht gjate stines se veres na percjellje te
ererave pak te leheta ndersa gjates sezones se dimrit nje mote kryesisht I ftohet mbase edhe
ështe vend malore.

Figura10. Ererat dhe diellosja (Burimi:Hulumtim

3.4 Qasjet dhe trafiku në lokacion
Me qasjen në lokacion nuk nënkuptojmë vetëm qasjen për vetura por edhe qasjen për
këmbësorë dhe për biçikleta. Në këtë rast shtigjet për biçikleta mungojnë.
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Fig.25 Ortofoto ku tregohen qasjet në lokacion(burimi:www.google.com)

Për qasje në lokacionin e dhënë janë dy mundësi.
1.Qasja e parë është përmes magjistrales Prizren- Doganaj, por pasi që lokacioni gjendet në
anën e kundërt të magjistrales duhet që të Te parashohim edhe nje rreth aty afer Lokacionit
dhe të kthemi në mënyrë që të futemi tek rrugica për lokacion.
Përmes rrugëve servisore është zgjidhur akcesi në objektet që ndodhen përgjatë rrugës së
shpejtë. Rruga sekondare që na shpie drejt e në lokacion nuk ka ndonjë emer të caktuar, është
rrugë me profile gjatësore dhe tërthore të pamjaftueshme, pa shtigje për këmbësor dhe për
çiklistë. Kjo rrugë nga magjistralja e deri tek destinacioni ka gjatësi prej 15
m.
2.Qasja e dyte është përmes Rruges Dytesore. Rruga nga magjistralja e deri në destinacion
është shumë e ngushtë e pa shtruar dhe mund të them se është një rrugë që nuk i plotëson
nevojat elementare që duhet të këtë një rrugë urbane. Kjo rrugë nga magjistralja e deri në
lokacion ka gjatësi 50m.
Qasja më e favorshme për këtë zonë është qasja e parë duke marrë parasysh gjatësinë nga
rruga kryesore e deri në lokacion.
Kjo zonë pasi që gjendet në mes të magjistrales Prizren- Doganaj ofron një lidhje të mirë me
qytetin mirpo në anën tjetër na tregon një zonë mjaft të ngarkuar ku qasja në rrugët dytësore
është problem i cili ende nuk është i zgjidhur në mënyrën adekuate, Per Shkaqe te
Infrastruktures.
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Fig.26 Pamje nga magjistralja Prizren-Doganaj(burimi:www.google.com)

Mënyra se si funksionon trafiku në këtë pjesë të zonës nuk i përmbush standardet elementare
të sigurisë në trafik. Rruga magjistrale Prizren-Doganaj është rrugë me dy korsi, dhe secili
objekt i ndërtuar përskaj rrugës ka qasje direkte në këtë, çka e bënë këtë rrugë shumë të
ngarkuar. Rruga është e ngarkuar me trafik lokal dhe transitor. Rrugët tjera brenda zonës
kryesisht janë të ngushta, me profile tërthore dhe gjatësore të pamjaftueshme dhe pa shtigje
për këmbesorë. Disa prej rrugëve ekzistuese, me intervenime minimale mund të shërbejnë
edhe më tutje si rrugë të lagjeve. Për rrugë të rangut më të lartë (rrugët kryesore urbane,
rrugët lidhëse) duhen të vendosen korridore të reja për arsye se ekzistueset nuk kanë mundësi
hapësinore për zgjerim dhe përmirësim. Shtigjet për këmbesorë kryesisht nuk ekzistojnë në
këtë zonë. Trafiku për këmbesorë zhvillohet kryesisht në anët e rrugëve. Rrugët ekzistuese
sot paraqesin bariera të rrezikshme ose të papërballueshme

për komunikim tërthor të

këmbesorëve. Shtigje për biçiklistë në këtë zonë nuk ka. Transporti publik është me autobusë.
Autobus të trafikut urban në atë zonë nuk ka. Ka vetëm autobus të fshatrave përrreth të cilët
kalojnë përmes magjistrales dhe ndalojnë në qoftë se shohin se ka udhëtarë përgjatë rrugës
pasi që mungojnë edhe stacionet Këta autobusë nuk kanë ndonjë orar të caktuar gjë që
shkakton që qytetarët të presin për orë të tëra për një autobus.

3.5 Ndërtesat me rëndësi publike ne rrethinen urbane
Ky lokacion përreth vetes ka një shumëllojshmeri objektesh.
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Fig.27 Ortofoto ku shihen objektet me rendesi publike ne rrethinen urbane(burimi:www.google.com)

Ngjitur me lokacionin Eshte edhe Restauranti Koha. Në grupin e këtyre ndërtesave bënë pjesë
Dhe kemi edhe restaurant dhe villa te ndryshme qe e bënë me të frekuentuar Qasja në këto
objekte do ishte shumë më e lehtë dhe do të ishte e mundur me ecje vetëm në qoftë se
rregullohen shtigjet për këmbësorë dhe bëhet një trafik i sigurtë për levizjen e tyre. Këto që
përmenda me lartë bejnë pjesë në objektet me largësin maksimale prej 100 -250m larg
lokacionit.
3.6 Plani rregullues urban Malet e Sharrit “zona jugore”(2003-2015)
Ky lokacion hyn në planin rregullues Ministrinë e Mjedisit dhe Planifkimit Hapësinor si
subjekt bartës i përgjegësisë për hartimin e Planit Hapësinor të Kosovës. Me 03 tetor 2003 në
MMPH është themeluar Instituti për Planifikim Hapësinor-IPH si njësi e veçantë organizative
përgjegjëse për zbatimin e punëve profesionale në lëmin e planifikimit hapësinor e me këtë
edhe përgjegjëse në përgatitjen e planit hapësinor për zona t ë veçanta siq është Parku
Nacional „Mali Sharrit”
kufiri i parkut duke iu referuar dokumentacionit me të cilin është shpallur si park nacional në
pjesën jugore dhe juglindore përputhet me kufirin në mes të Maqedonisë dhe të Kosovës i cili
shkon përtej kotës, përkatësisht të majeve më të larta të Sharrit
Si shihen edhe analizat e lokacionit qe e perbejn lokacionin tone ne fjale kemi me Shume
Hapsira gjelbruese dhe pyje Kullosa me 48.9% dhe nje pjes e vogel shkrepa 1.4% ara dhe
livadhe 1.6%
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3.7 SWOT analizat
Tabela 3. SWOT analiza (burimi: hulumtim)

Perparsitë:
•
•
•

Mangësitë:

Ekzistenca institucioneve te planifikimit •

Mungesa e planit hapsionor planit

hapsionor

menaxhues te parkut

Ekzistenca e autoritetve te parkut •

Menagjimi I dopet dhe jo I kordionuar I

Drejtoria e parkut nacional

parkut nga tri subjekte

Veqorit

(relievore •

natyrore

Mos zbatimi legjislacionit

klimatike,dhe hidrologjike

•

Buxhet jo I mjaftueshem

•

Fond I pasur me pyje dhe kullosa

•

Ndotje dhe degredimi I mjedisit

•

Qasaje e mire rrugore ne park

•

Shfytezimi

•

Largesia

relativisht

e

vogel

•
•

•
•

Afersi me areoportin e Prishtines dhe •
Shkupit

I

resursve

Degradimi I Pyjesve si pasoje zjarri
semundjet dhe prerjet e pa kontrolluera

Afersia terotoriale dhe rrugore me
Maqedonin]

racional

natyrore

nga

qendratme te medha te kosoves

jo

•

Mungesa e pyllezimit dhe Ri pyllezimit
Shkalla e larte e erozionit
Mungesa e impianteve per trajtimin e

•

Potencial per Zhvillimin e turizmit

•

Ekzistimi I tregut te klases turistike

•

Privatizimi ne proces I kapaciteteve •

BKK nuk perfiton nga te hyrat e

hoteliere

kapaciteteve ekzistues turistike

ujrave te zeza.
•

•

Munges e shtigjeve per visitore

Renia e Numrit te turisteve ne krahsim
me vitet 80-90 ta.

Përmbledhje e SWOT analiza

SWOT analiza është metodë e cila ndihmon në identifikimin e përparsive dhe mangësive të
një lokacioni dhe përmes saj arrijmë të bëjmë një zgjidhje të duhur. Kjo zonë ka përparësi te
zhvillimit pasi Qe eshte edhe vend Turistike Prevalla. Kjo rritje do të vazhdoj në drejtim të
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zonës sonë dhe do i sjell asaj një zhvillim shumë të madh. Përparsi tjetër e ksaj zone është që
gjendet në mes të Qytetit te Prizrenit dhe Vendit Turistike Tjeter Brezovica. Në këto dy
magjistrale kemi qarkullime të shumta dhe kjo ka bërë që të zhvillohen edhe bizneset përskaj
këtyre dy rrugëve.Në këtë zonë kemi ndërtime të shumta të cilat janë pa leje dhe pa
planifikim por si përparsi mund të themi që është gjendja e mirë ndërtimore e këtyre
objekteve. Qasja në rrugët sekondare nuk është në nivelin e duhur. Ato rrugë janë shumë të
ngushta për qarkullimin e papenguar të automjeteve janë pa ndriqim dhe nuk janë të
asfaltuara. Qasja në këtë zonë nuk është e vështirë vetëm për automjete por edhe për
këmbësorët. Në këtë zonë mungojnë trotuaret, qytetarët ecin përgjatë rrugës ku në kushte të
ftohta klimatike e kanë shumë të vështirë. Mungojnë poashtu shtigjet për biçikleta. Mungesa
e brezave të gjelbërimit, sheshit të lojrave apo edhe ndonjë parku është në dukshmëri të
madhe. Këta qytetarë duhet të vijnë deri në qytet që të relaksohen duke pasur mundësi që
brenda lagjes të kenë një park apo shesh lojrash. Pas përmbledhjes së këtyre mangësive që ka
kjo zonë do të jetë shumë me të lehtë që tu plotësohen nevojat qytetarëve dhe të krijohet një
bllok urban i cili do të merret shembull për të mirë dhe do të krijoj lidhje me të gjithë zonën.

4. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Kosova si shtet qysh pas luftës problem kryesor e ka rritjen e vazhdueshme të vendbanime pa
asnjë lloj planifikimi, duke mos u bazuar në standardet dhe normat teknike të planifikimit
hapsinor dhe duke mos i përfillur planet hapsinore për tërë territorin e Kosoves, planet
zhvillimore komunale dhe planet zhvillimore për zona të veqanta. Ketij problemi nuk po i ik
as zona e marrë për ta zhvilluar këtë teme diplome.
Për të pasur një pasqyre me të qartë për problemet që ka kjo zonë janë bërë shumë analiza
rreth saj, duke filluar nga topografia, sipërfaqja, qasjet, rrethina urbane, trafiku e shumë të
tjera që ndihmuan në gjetjen e probemeve që ka kjo lagje. Disa nga problemet kryesore që ka
ky lokacion janë:

4.1 Mungesa e siperfaqeve standarde per trafik dhe siguria për lëvizje
•

Rrugët sekondare

Njëri ndër problemet e kësaj zonë është gjendja e keqe e rrugëve dytësore. Ky problem
nënkupton që qasja nga rruga magjistrale në rrugët sekondare është mjaft problematike.Pasi
që mungon korsia për kyqje në rrugët sekondare kjo bënë që qytetarët të jenë të rrezikuar në
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komunikacion.Pastaj rrugët sekondare janë në gjendje shumë të keqe. shumë prej tyre janë
krijuar mbi tokat bujqësore, duke levizur automjetet dhe duke i lënë shenjat në to. Gjerësia e
tyre nuk është e mjaftueshme për levizjen e papenguar të dy veturave. Ato rrugë nuk janë të
asfaltuara dhe gjatë reshjeve atmosferike kalimi në to është edhe me i vështirë.Në bazë të
standardeve dhe normave europiane një rrugë sekondare zakonisht projektohet me minimum
dy korsi. Gjerësia standarde e korsive mund të jetë 2.5m. Ndarja në mes të këtyre dy korsive
mund të bëhet vetëm me vije. përgjatë dy anëve të rrugës duhet të bëhet ramja në mënyrë që
gjatë reshjeve uji të mos mbetet në rrugë por të depërtoje përmes ramjeve në sistemin për
mbledhjen e ujrave.Ramja mund të jetë 0.3%.
•

Mungesa e trotuarit

Problem tjetër i kësaj zonë që lidhet drejtpërdrejt me rrugën janë edhe mungesa e trotuareve.
Qytetarët e kësaj zonë shkaku i mungesës së trotuareve detyrohen që të mos ecin në këmbë
pasi që ecja në të njejtën rrugë ku ecin edhe veturat i bënë ata që të mos ndjehen të sigurtë.
Mungesa e trotuareve bënë që shumëicen e kohes qytetarët edhe në destinacione shumë të
shkurta të levizin me vetura e sidomos në rastet me reshje atmosferike kur ecja bëhet shumë
me e vështirë. Në shqyrtime të literaturave të ndryshme është parë që gjerësia e trotuarit varet
shumë nga qarkullimi i këmbësorëve në të. Pasi që kjo zonë është mjaft e banuar ku
parashihen rreth 100 banor/ ha atëherë është e nevojshme që të jetë një trotuar pak me I gjere
se minimalja e gjerësisë që mund të kenë trotuaret. Trotuari standard i përshtatshem për ecjen
e këmbësorëve duke përfshire edhe njerëzit me aftësi të veqanta dhe nënat me karroca në këtë
zonë mund të jetë 2.00m. Diqka tjetër që është shumë me rëndësi të ceket për sigurinë e
qytetarëve është se nuk mjafton vetëm rregullimi i trotuarit përgjatë rrugës por duhet edhe të
bëjm mbrojtjen e qytetarit nga veturat. Qytetari i cili leviz në trotuar nuk duhet të jetë për as
edhe një çast i pasigurt ndaj veturave të cilat vozitin në rrugë me shpejtësi të ndryshme dhe
kjo arrihet përmes shirtiave ndares mes trotuarit dhe rrugës. Në këtë zonë pasi që veturat nuk
kanë të drejtë të levizin me shpejtësi me të madhe se 40 km/h që është e mjaftueshme vetëm
ngritja e trotuarit në lartësi me të madhe se niveli i rrugës. Kjo lartësi mund të jetë diku 15cm.
•

Mungesa e ndriqimit publik

Mungesa e ndriqimit në rrugë është poashtu problem që lidhet me dy të parat. Rrugët
magjistrale janë mjaftë mirë të ndriquara por kur qasemi në rrugët sekondare ndriqimi
mungon në masë të madhe. Ndriqimi është problem si për rrugën ashtu edhe për trotuaret pasi
që qytetarët ndihen të pasigurtë të levizin natën.Mungesa e ndriqimi në këtë zonë shkakton
aksidentet për shkak që levizja me automjete gjatë natës është me e vështirë.Zakonisht
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qytetarët me deshiren vullnetare të tyre kanë vendosur drita në pjesë të oborreve të tyre në
mënyrë që të ndriqohen edhe rrugët dhe trotuaret. Sipas standardeve dhe normave të
planifikimit preferohet që qdo rrugë pa marrë parasysh se sa ajo shfrytëzohet duhet të jetë e
ndriquar.
•

Mungesa e shtigjeve për biçikleta

Shtigjet për biçikleta çdo ditë e me shumë nuk po përdoren vetëm nga fëmijët por nga të
gjitha moshat dhe arsyeja e ketij përdorimi është ngase është shumë ekologjike për
destinacione të shkurta.Lokacionit në fjale i mungojnë këto shtigje dhe kërkesa për to është
mjaft e madhe dhe mjaft e arsyeshme. Pasi lokacioni ka lidhje të afërt me shumë qendra
tregtare, publike e shumë të tjera qasja deri tek to do të ishte shumë e lehtë me biçiklet, por
mungesa e tyre shkakton që qytetarët edhe në këto vende të përdorin mjetet motorike të cilat
po e ndotin ajrin.Shtigjet për biçikleta në këtë zonë nuk po mungojnë vetëm në pjesën brenda
zonës por edhe në pjesën e magjistrales. Pra për fillimin e planifikimit të këtyre shtigjeve së
pari duhet të fillojme nga magjistralja që të futemi pastaj brenda zonës. Në këtë zonë preferoj
që këto shtigje të planifikohen për të dy anët e rrugës që do të thotë që të jenë korsit e ndara
për drejtimet e ndryshme. Pasi që korsitë do të jenë të ndara atëherë mjafton që gjerësia e
ketij shtegu të jetë 1.60 m.Gjatë planifikimit të këtyre shtigjeve duhet të planifikohet edhe
ramja e cila mund të jetë 3%, dhe materializimi mund të jetë me asfalt të ngjyrosur me ngjyre
të kuqe.
•

Rregullimi i inventarit urban

Sikur rëndësia e dimensionimit, materializimit e shumë elementeve të tjera të rrugëve,
trafikut për këmbësorë, shtigjeve për biçikleta ashtu ka rëndësi edhe inventari urban në
ngritjen e cilësisë së jetës urbane dhe shfrytëzueshmëris së hapësirave urbane-publike. Tek
inventari urban bëjnë pjesë: ulëset, shportat e mbeturinave, trupat

ndriques, skulpturat,

përmendoret, tabelat për shpallje, tabelat për reklama, bil-bordet, tabelat për emërtime, orët
publike, qeshmet, fontanat, rrethojat e shumë elemente të tjera. Kësaj zone disa prej këtyre
elementeve i mungojnë e disa të tjera nuk janë te vendosura në mënyrën e duhur dhe
planifikimi i duhur i këtyre elementeve do i ipte gjallëri kësaj zone.
•

Mungesa e nenkalimeve apo mbikalimeve

Nënkalimet apo mbikalimet në këtë zonë duhet të jenë me rampa e jo me shkalle pasi që
duhet të mendojme dhe për nënat me karroca apo njerëzit me aftësi të kufizuar. Mbikalimi
aktual në këtë zonë Nuk egziston asnje. Pra problem i kësaj Pjese Turistike është lidhja e
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duhur e shpejtë dhe pa ndonjë pengesë me pjesët e ndryshme anash magjistrales PrizrenDoganaj
•

Mungesa e transportit publik

Kjo zonë me kaq shumë banorë dhe me kaq shumë destinime dhe vizitore të cilat bejnë që të
jetë edhe me e frekuentuar se lagjet tjera është pa trafik publik. Në këtë pjese turistike kalojnë
vetëm autobusët e organizuar per visit te keti vendi e fshatrave përrreth Këta autobusë
kalojnë vetëm nëpër magjistrale dhe ndalesa e tyre bëhet vetëm në qoftë se dikush është duke
pritur përgjatë rrugës dhe i sinjalizon që të ndalen pasi që këta nuk kanë statcione përgjatë
kësaj rrugë. Qytetarët e kësaj zone në mungesë të trafikut publik detyrohen që shumëicen e
rastëve udhetimin ta bejnë ose me veture personale ose me taksi.

4.2 Mungesa e hapësirave publike
•

Mungesa e bulevardit

Kjo zonë është mjaft e pasur me toke bujqësore, dhe me pyje por të cilat dita ditës po
zbehen.Ndërtimi i pakontrolluar i objekteve për qëllime përfitimi ka bërë që të mos lënë
hapësira publike, hapësira kto të cilat u mungojnë qytetarëve te kësaj zone turistike. Mungesa
e këtyre hapësirave bënë që edhe njerëzitë e kësaj zonë të mos jenë shumë të socializuar me
njeri tjetrin pasi që dihet që këto hapësira krijojnë socializim mes njerzëve.. Pasi që kjo zonë
është mjaft e madhe mendova që në lokacionin tim të bëjë një bulevard të vogël ku do të
shfrytëzohet nga të gjitha grupmoshat dhe kjo hapësire do të krijoje lidhje edhe me pjesët
tjera të kësaj zonë dhe në vartësi të shfrytëzimit mund edhe të rritet. Në këto hapësira mund të
këtë shtigje për ecje, ulese apo edhe hapësira për loje psh: hapësira për loje shahu nga
grupmosha e përsonave me të moshuar.
4.3 Mungesa e hapësirave gjelbëruese dhe hapësirave për sport dhe rekreacion
Mungesa e sipërfaqeve për sport dhe rekreacion Tek sipërfaqet për sport dhe rekreacion
hyjnë edhe sipërfaqet gjelbërues apo shiritat dhe koridoret e gjelbërimit. Gjelbërim në
këtë zonë ka por është Shume I larte dhe pa mirmbajtje siq e quajnë qytetarët vetëm bari
pasi që nuk ka ndonjë rregullim mbi ato sipërfaqe apo ndonjë pemë të lartë. Sipas
standardeve gjelbërimi në kuadër të lagjes zë hapësirë prej 0.5 ha dhe distanca optimale
që duhet të ketë nga pjesë të ndryshme të zones është 400-600 m. Në kuadër të kësaj
sipërfaqe mund të kemi disa hapësira për sport si fusha të basketbollit, futbollit e shumë të
tjera. Gjelbërim tjeter jo me më pak rëndësi është shiriti i gjelbërimit i mund të vendoset
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përgjatë rrugëve dhe do të kontribonte në pastrimin e ajërit të dëmshëm të liruar nga
makinat.
•

Mungesa e hapësirave për loje

Problem tjetër i kësaj zonë e veqanërisht i fëmijëve Pasi qe gjate 4 stineve te vitit kemi viztor
anemban të kësaj zonë është mungesa e hapësirave për loje. Këto hapësira mund të jenë në
kuader të hapësirave publike apo edhe si të veqanta por me rëndësi është që të jenë. Sipas
standardeve të planifikimit hapësirat për loje duhet të jenë të ndara sipas moshave dhe nga
kjo varet edhe sipërfaqja e lojes. Këto hapësira preferohen të vendosen në qendër të lagjes ku
shihen nga të gjitha shtëpitë dhe në zona ku qarkullimi i veturave është në një distanc mjaft të
madhe.
•

Mungesa e parkut të lagjes

Sipas shumë standardeve të lexuara pasi që kjo zonë parashihet me objekte individuale
atëherë çdo parcele duhet të këtë 40 % ndërtim dhe 60 % gjelbërim. Përveq kësaj hapësire që
e posedon qdo banor i kësaj lagje, kësaj zonë i nevoitet edhe një park i veqant ku do të
kontribonte në socializimin e njerzëve dhe përveq gjelbërimit do të kishte edhe hapësira
rekreuese. Ky lloj parku në këtë zone do të rriste nivelin e funksionalitetit te një lagjeje ku
banimi dhe gjelbërimi duhet të jenë në baraspesh.

4.5 Objektivat që duhet arritur
Pasi që hulumtova problemet që ka ky lokacion atëherë mua si arkitekt me takon që të bëjë
një planifikim të mirëfilltë duke u bazuar në standarde dhe norma të planifikimit në mënyrë
që të ua siguroj qytetarëve të keti vendi turistike apo veqanërisht banorëve të asaj pjese një
jetesë shumë më të mirë me të gjitha funksionet që duhet të këtë një Hotele me 7 yje apo.
Poashtu qasja e lehtë dhe e sigurtë në atë pjese Turistik është njëra ndër objektivat e këtij
plani. Objektivat e caktuara për tu arritur janë :
•

Planifikimi i duhur i ndërtimeve të reja

•

Intervenimi në objektet ekzistuese pa i rrënuar ato

•

Të planifikohen hapësira publike (sheshe,bulevarde..)

•

Të bëhet planifikimi i duhur i trafikut për këmbësorë

•

Të bëhet planifikimi i duhur i shtigjeve për çiklistë

•

Të planifikohen hapësira gjelbëruese (parqe, breza gjelbërimi…)

•

Të rregullohet infrastruktura ekzistuese (rrugët, trotuaret,parkingjet..)

•

Të planifikohen rrugë të reja për qasjet në lagje.
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5. METODOLOGJIA HULUMTUESE – ANKETA ME QYTETARË

Arritja e një konkluzioni të duhur se çfar ka nevojë kjo zonë ishte mjaft e vështirë dhe mjaft
sfiduese. Për të bërë një analizë të duhur dhe efektive për këtë Pjese Turistike(Prevalla)u
përdorë metodologjia e anketimit. Anketa është dokument që na mundëson sigurimin e të
dhënave, kryesisht kuantitative. Anketat përdoren për hulumtime përshkruese dhe shpjeguese,
dhe hulumtime analitike. Në këtë rast anketa është përdorur për të bërë hulumtime
përshkruese dhe shpjeguese për zonen e Prevalles Ekzistojnë 3 lloje të anketave:
1.Anketa të vet-administruara: përmes internetit-online, përmes emailit, të dërguara me postë
ose të shpërndara tek secili i anketuar.
2. Anketat me telefonë dhe
3. Intervista të administruara nga anketuesi.
Lloji i anketës i përdorur për hulumtimin e kësaj zone ishte anketa e vet-administruar e
shpërndarë tek secili i anketuar. Anketuesit paraprakisht është e nevojshme të zgjidhen në
mënyrë që të ketë përfitim nga çdo përgjigjje e secilit prej tyre. Anketuesit në këtë hulumtim
ishin qytetarët e kësaj zone po edhe visitor-e pasi që ata janë të vetmit që janë të vetdijshëm
për çdo mangësi që ka kjo zonë dhe për çdo nevojë që ka. Pyetjet në anketë duhet të jenë të
qarta dhe të kapshme për anketuesit. Në anketa kemi disa lloje të pyetjeve që mund të iu
bëhen anketuesëve. Pyetje sipas përmbajtjes ( fakte, mendime informime), pyetje sipas
mënyrës së shtruarjes (të drejtpërdrejt),pyetjesipas funksioneve ( identifikuese,përmbajtësore,
bazike,kontrolluese ), pyetje sipas konstruksionit ( të thjeshta dhe të kombinuara ) dhe pyetje
në bazë të formës së përgjigjes ( pyetjet e mbyllura-me dy tri alternativa të përgjigjjes, pyetjet
me zgjidhje të përgjigjjes, pyetjet e hapura). Llojet e pyetjeve që janë përdorur në këtë
hulumtim janë: pyetje sipas përmbajtjes ( mendime dhe informime ) , pyetje sipas mënyres së
shtruarjes ( të drejtpërdrejta ), pyetje sipas funksioneve ( identifikuese ), pyetje sipas
konstruksionit ( te thjeshta ) dhe pyetje në bazë të formës së përgjigjjes ( pyetjet e hapura dhe
pyetjet e mbyllura ku kanë mundësi ne zgjidhje të 5 alternativave ). Përgjigjjet që mund të
ipen nga anketuesit mund të jenë: përgjigjje të hapura (anketuesit përgjigjen vet) dhe
përgjigjje të mbyllura (ipet numër i caktuar i përgjigjjeve alternativë nga të cilat duhet të
zgjidhet një ose më shumë përgjigjie). Në këtë hulumtim është bërë kombinim i përgjigjjeve,
pra qytetarët ne 4 pyetje mund të përgjigjeshin me përgjigjje të mbyllur ndërsa në 5 të tjera
me përgjigjje të hapura.
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Tabela 3. Pytësori për qytetarë (burimi:hulumtim)

ANKETË ME QYTETARË
Gjinia

Mosha

Statusi

M/F

___________

___________

Shumë
mirë

Mirë

Po

Pyetje:

Keq

Gjendja në lokacion

Jo

Plotësoni me √ atë që mendoni

1.Si është gjendja e rrethinës TuristikeNe Prevalle?
( gjendja ndërtimore e objekteve ekzistuese )

x

2.Si është gjendja e infrastrukturës urbane brenda

x

lagjes?

x
x

3.Si është gjendja e transportit publik?
4.Si është gjendja e sipërfaqeve gjelbëruese?
5.A keni hapësira të mjaftueshme publike ne kete pjese
(sheshe,hapësira për lojë..)?
6.A ekzistojn Hotele në kete pjes turistike ?

x

x
x

x

x

x

x

x

7.Cilat janë alternativat e tjera të transportit? ______________________________________
8.A mendoni që po vazhdojnë ende ndërtimet pa leje në lagjen tuaj? Në qoftë se po cila është
arsyeja e kësaj vazhdimsie?
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9.Cilat janë kërkesat për rregullimin E kesaj Zone Turistike Prevalla?
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Në anketë kanë qenë gjithsej 9 pyetje, 5 të cilat duhet të përgjigjeshin me përgjigjje të
mbyllura dhe 4 me përgjigjje të hapura. Katër pyetjet e para kishin tri alternativa për
zgjedhjen e përgjigjjes. Alternativat kishin të bënin me gjendjen aktuale te vendit .
Alternativat ishin: keq, mirë dhe shumë mirë. Tri pyetjet e tjera kishin vetëm dy alternativa
që kishin të bënin me ekzistencen e disa prej elementeve përbërse te kesaj pjese . Alternativat
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ishin po ose jo. Ndërsa në 2 pyetjet e fundit duhej të përgjigjeshin tekstualisht. Pyetjet kanë
qenë shumë të kjarta dhe lehtë për tu përgjigjur kështu duke u mundësuar atyre të mos
humbin shumë kohë. Me këtë anketë janë të përfshirë të gjithë qytetarët e Keti vendi Tursitik
pa dallim nga mosha, gjinia apo nacionaliteti. Arsyeja pse janë përfshirë të gjithë është sepse
çdo njeri ka kërkesa të ndryshme varësisht nga mosha. Në këtë anketë u përgjigjen gjithsej 25
persona. Individet të cilët u përgjigjen në anketë janë të ndarë për nga grupmosha e tyre. 10
Persona prej të cilëve u përgjigjen i përkisnin moshës 18-22 vjeq, 24 personat e tjerë i
përkisnin moshës 26-28 vjeq dhe 11 të tjerë i përkisnin moshës më të vjetër rreth 55-68 vjeq.

Si është gjendja e rrethinës urbane në Prevalle.
16
14

Numri i personave

12
10

Keq

8

Mire

6

Shume mire

4
2
0
16-18

19-28

55-68

Fig.28 Deklarimi i qytetarëve për gjendjen e rrethinës (burimi: hulumtim)

Për të parë në mënyrë të qartë përgjigjjet e qytetarëve në këtë anketë metoda më e mirë ishte
paraqitja e përgjigjjeve në diagrame. Për çdo pyetje është bërë diagrami i veqantë. Diagrami
është i ndarë në bazë të moshes dhe në bazë të ngjyrave ku secila ngjyrë prezanton nga një
gjendje. Ngjyra e kaltërt prezanton gjendjen e keqe, gjendjen e mirë dhe ngjyra e Hirit
gjendjen shumë të mirë
Pyetja e parë e anketës ishte: Si është gjendja e rrethinës Te kesaj pjese Malore.
7 qytetarë deklaruan që gjendja ishte e keqe, 20 deklaruan që gjendja ishte e mirë dhe 13 të
tjerë deklaruan që gjendja ishte shumë e mirë. Prej qytetarëve të moshës 16-18 vjeq 2
deklaruan që gjendja ishte e keqe, 3 që gjendja ishte e mirë dhe 2 që gjendja ishte shumë e
mirë. Prej qytetarëve të moshës 19-28 vjeq, 3 prej tyre deklaruan për gjendje të keqe, 15 për
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gjendje të mirë dhe 4 për gjendje shumë të mirë. Nga qytetarët e moshës 55-68 vjeq, 2
deklaruan për gjendje të keqe, 4 për gjendje të mirë dhe 7 për gjendje shumë të mirë.

Si është gjendja e infrastrukturës urbane brenda
zones ?
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Numri i personave

14
12

Keq

10

Mire

8
Shume mire
6
4
2
0
16-18

19-28

55-68

Fig.29 Deklarimi i qytetarëve për gjendjen e infrastrukturës (burimi: hulumtim)

Pyetja e dytë në këtë anketë ishte: Si është gjendja e infrastrukturës.
Në këtë pyetje 10 qytetarë deklaruan që gjendja ishte e keqe, 7qytetarë deklaruan që gjendja
ishte e mirë dhe 3 të tjerë që gjendja ishte shumë e mirë. Prej grupmoshës 16-18 vjeq, 4
qytetarë deklaruan për gjendjen e keqe të infrastrukturës urbane, 1 për gjendje të mirë dhe 2
për gjendje shumë të mirë. Prej grupmoshës 19-28 vjeq, 15 deklaruan për gjendjen e keqe dhe
7 për gjendje të mirë të infrastrukturës urbane. Nga grupmosha më e vjetër, pra asaj 55-68
vjeq, 6 qytetarë deklaruan për gjendje të keqe, 2 për gjendje të mirë dhe 3 për gjendje shumë
të mirë.
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Si është gjendja e transportit publik?
25

Numri i personave
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Fig.30 Deklarimi i qytetarëve për gjendjen e transportit publik (burimi: hulumtim)

Pyetja e tretë në anketë ishte: Si është gjendja e transportit publik?
Diagrami në këtë pyetje na tregon që 30 qytetarë kanë deklaruar që gjendja e transportit
publik ishte e keqe, 10 qytetarë deklaruan që gjendja ishte e mirë ndërsa për gjendjen shumë
të mirë nuk deklaroi as edhe një qytetarë. Prej grupmoshës 16-18 vjeq, 4 qytetarë deklaruan
për gjendjen e keqe ndërsa 3 deklaruan për gjendjen e mirë. Prej grupmoshës 19-18 vjeq të
gjithë të anketuarit e kësaj moshe deklaruan vetëm për gjendjen e keqe te transportit publik.
Prej grupmoshës 55-68 vjeq, 4 deklaruan për gjendjen e keqe ndërsa 7 deklaruan për gjendje
të mirë të transportit publik.

Si është gjendja e sipërfaqeve gjelbëruese?
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Fig.31 Deklarimi i qytetarëve për gjendjen e sipërfaqeve gjelbëruese(burimi: hulumtim)
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Pyetja e katërt në këtë anketë ishte: Si është gjendja e sipërfaqeve gjelbëruese?
Në këtë pyetje 14 qytetarë deklaruan që gjendja e sipërfaqeve gjelbëruese ishte e keqe, ndërsa
26 të tjerë deklaruan për gjendje të mirë, për gjendjen shumë të mirë të sipërfaqeve
gjelbëruese nuk deklaroi asnjë qytetarë. Prej grupmoshës 16-18 vjeq, 3 deklaruan për gjendje
të keqe dhe 4 për gjendje të mirë. Prej grupmoshës 19-28 vjeq, 7 deklaruan për gjendje të
keqe dhe 15 të tjerët për gjendje të mirë. Prej grupmoshës 55-68 vjeq, 4 deklaruan për gjendje
të keqe ndërsa 7 për gjendje të mirë të sipërfqeve gjelbëruese.
të mirë të transportit publik.

Deklarimi për ekzistencen e hapsirave publike
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Fig.32 Deklarimi i qytetarëve per ekzistencën e hapësirave publike (burimi: hulumtim)

Pyetja e pestë në anketë ishte: A keni hapësira të mjaftueshme publike në lagje?
Në këtë pyetje është dashur të përgjigjen vetëm me po ose jo dhe në diagram vërehet një
diferencë e madhe në mes të dy përgjigjjeve. Ngjyra e kaltër prezanton përgjigjjen po dhe
ngjyra e kuqe përgjigjjen jo. Tetë qytetarë prej 40 të anketuarëve u përgjigjën me po që do të
thotë që kanë hapësira publike dhe 32 të tjerët me jo. Prej grupmoshës 16-18 vjeq, 2
deklaruan që kishin hapësira publike ndërsa 5 të tjerë deklaruan që jo. Prej grupmoshës 19-28
vjeq, 3 deklaruan që kanë hapësira publike dhe 19 të tjerë për jo. Prej grupmoshës 55-68 vjeq,
3 deklaruan për po dhe 8 deklaruan për jo.
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Ndertesat Gastronomite ne kete pjese qfar
standarde Plotesojn ?
25
Keq

Mire

Numri i personave

20

Shume mire
15
10

5
0
16-18

19-28

55-68

Fig.33 Deklarimi i qytetarëve për ekzistencën e Hoteleve (burimi: hulumtim)

Pyetja gjashte e cila ishte: A ka Hotele Kjo Pjese Turistike dhe si qendron Sherbimi I tyre me
Vizitoret ?Në këtë diagram vërehen mjaft qartë përgjigjjet e qytetarëve, pra të gjithë qytetarët
e anketuar në këtë anketë deklaruan që nëkete pjese kemi Hotele . Arsyeja e vërejtjes kaq të
qartë është pasi që në diagram mbizotron vetëm ngjyra e kuqe, ngjyrë e cila prezanton
përgjigjjen jo. Në këtë grup bënin pjesë 10 qytetarë të moshës 16-18 vjeq, 25 qytetarë të
moshës 19-28 vjeq dhe 11 qytetarë të moshës 55-68 vjeq. Pas përfundimit të anketës shumë
qytetarë ndaluan dhe e shprehën shqetësimin e tyre për pritjen dhe mikepritjen e ketyre lloje
te hoteleve te cilat nuk plotesonin as nje standard këtë temë edhe në bisedë të drejtpërdrejtë,

7.Cilat jane alternativat tjera per transport
Pyetja Shtate ishte: Cilat janë alternativat tjera të transportit?
Në këtë pyetje së pari është dashur të ndahen mjetet të cilat përdorin qytetarët si alternativa të
transportit. Mjetet që përdorin këta qytetarë janë: vetura, taxi dhe autobusi. Përdorim më të
madh ka padyshim vetura. Si mjet transporti veturën e përdorin 22 qytetarë, taxin 12 qytetarë
dhe autobusin vetëm 6 qytetarë. Prej grupmoshëes 16-18 vjeq 5 qytetarë e përdorin taxin dhe
2 autobusin, pra nuk kemi përdorim të veturës si mjet transporti nga kjo grupmoshë. Prej
grupmoshës 19-28 vjeq, 19 qytetarë e përdorin veturën dhe 3 autobusin. Prej grupmoshës 5568 vjeq, 3 përdorin veturën, 4 taxin dhe 4 autobusin
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A po vazhdojnë ende ndërtimet pa leje në lagjen tuaj?
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Fig.34 Deklarimi i qytetarëve për vazhdimin ose jo të ndërtimeve pa leje (burimi: hulumtim)

Në pyetjen e Tete se a po vazhdonin ndërtimet pa leje në kete pjese Turistike 15 qytetarë
deklaruan që ndërtimet po vazhdojnë, ndërsa 25 të tjerë deklaruan që jo. Prej qytetarëve të
grupmoshës 16-18 vjeq 5 u përgjigjën me po ndërsa 2 me jo. Prej qytetarëve të grupmoshës
19-28 vjeq, 4 u përgjigjën me po ndërsa 18 me jo. Prej grupmoshës 55-68 vjeq, 6 deklaruan
që ndërtimet pa leje po vazhdojnë ndërsa 5 të tjerë deklaruan që ato nuk po vazhdojnë më.
Personat që u përgjigjen se ndërtimet pa leje po vazhdonin dhanë edhe arsyen e vazhdimit të
këtyre ndërtimeve dhe ajo ishte sepse nuk ka ndonjë mbikqyrje adekuate nga organet
kompetente.
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Fig.35 Kërkesat e qytetarëve për rregullimin e kesaj pjese Turistike (burimi: hulumtim)

9.Cilat janë kërkesat për rregullimin E kesaj Zone Turistike Prevalla?
Ne pyetjen e nënte
Çdo kërkesë e qytetarit u identifikua me një ngjyrë të veqantë. U fillua me kërkesën për
rregullimin e infrastrukturës urbane. Kjo kërkesë ishte e paraqitur nga 30 qytetarë. Në këtë
grup bënin pjesë 3 adoleshentë, 20 të rinjë dhe 7 të moshuar. Kërkesa e dytë ishte rregullimi i
transportit publik. Kjo kërkesë u paraqit nga 15 qytetarë. Në këtë grup bënin pjesë 4
adoleshentë, 2 të rinjë dhe 9 të moshuar. Kërkesë me një numër jo të vogël ishte edhe
planifikimi i çerdhës publike. Kjo kërkesë u paraqit nga 25 qytetarë, ndër ta 19 të rinjë dhe 6
të moshuar. Kërkesë për planifikim edhe të një institucioni tjetër shkollor por një nivel më i
lartë siq është shkolla fillore u paraqit nga 22 qytetarë, ndër ta 7 adoleshentë, 12 të rinjë dhe 3
të moshuar

5.1 Përmbledhje e anketës me qytetarë
Anketa me qytetarë është bërë me qëllim të përfitimit të informacioneve të nevojshme lidhur
me lokacionin. Anketa përmbante gjithsej 9 pyetje në të cilat 5 prej tyre duhej të përgjigjeshin
vetëm me √ dhe 3 të tjera të shkruanin tekst. Në këtë anketë kanë marrë pjesë gjithsej 35
qytetarë. Qytetarët i përkisnin grupmoshave të ndryshme duke filluar nga 16 e deri ne 68
vjeq. Përfshirja e grupmoshave të ndryshme ndihmoi në hulumtimin e kërkesave të ndryshme
që kishin ata. Përpilimi i pyetjeve është bërë në atë formë që me përgjigjjet e tyre të kuptojmë
mangësitë që ka kjo zonë si dhe kërkesat që kanë banorët e kësaj zone. Përmes kësaj ankete
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kuptuam që në këtë zonë duhet të planifikohen dhe rregullohen disa nga elementet themelore
që duhet të plotësoj një lagje urbane si :
•

Planifikimin e Hoteleve te reja pasi qe eshte vend Turistik dhe ka vizitore nga shum
vende të reja

•

Rregullimi i rrugëve sekondare,

•

Planifikimi i shtigjeve për këmbësorë

•

Planifikimi i shtigjeve për biciklista

•

Rregullimin e duhur të inventarit urban

•

Planifikimin e transportit publik

•

Planifikimin e brezit të gjelbërimit përgjatë rrugës

•

Planifikimin e hapësirës së gjelbëruar brenda Hotelit

•

Planifikimin e parkut të Hotelit

•

Planifikimin e hapësirave për sport dhe rekreacion dhe lojëra

•

Planifikimin e hapësirave publike (bulevardit)

Në mungesë të këtyre elementeve qytetarët detyrohen që të përdorin alternativa të tjera në
mënyrë që të plotësojnë nevojat e tyre. Disa nga alternativat që po përdornin këta qytetarë
ishin duke filluar nga veturat. Pra në mungesë te transportit publik qytetarët transportin e
bëjnë me vetura ose taxi. Disa nga kërkesat që bënë qytetarët ishin në përputhje me atë qfarë
u mungonte. Pra ata kërkuan rregullimin e transportit publik, rregullimin e infrastrukturës
urbane ku nënkuptohen (rrugët sekondare, trotuat, shtigjet për biçikleta, ndriqimi publik etj),
planifikimin e një çerdhe publike, planifikimin e një shkolle fillore, pastaj rregullimin e
sipërfaqeve gjelbëruese dhe planifikimin e hapësirave publike. Me këtë pyetje bëmë një
pasqyrë rreth asaj se qfarë kanë nevojë me të vërtetë këta banorë dhe se qfarë duhet të kemi
parasysh gjatë planifikimit në këtë zonë. Pra anketa ishte njëra ndër metodat më të mira
hulumtuese për marrjen e informacioneve të nevojshme lidhur me këtë zonë. Në bazë të këtij
hulumtimi do të jetë më e lehtë zgjidhja e problemeve.

6. DETYRA PROJEKTUESE
Planifikimi i një Hoteli me 5yje me të gjitha elementet e tij përbërse në një Vend Turistike siq
esht prevalla Malet e Sharrit ku ndërtimet po bëhen pa ndonjë lloj planifikimi është një
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zgjidhje efikase dhe e dobishme për qytetarët e kësaj zone pasi që përveq banimit do të kenë
edhe funksionet tjera shumë të nevojshme brenda kesaj pjese malore
Elementet që e përbëjnë Nje Hotel :
6.1 Zona e banimit
Lokacioni i marrë për planifikimin e Hotelit në këtë punim diplome gjendet në Prevalle Malet
e Sharrit dhe ka sipërfaqe prej 3900m2. Në këto 3900m2 planifikohet të kete marrë parasysh
kushtet e dhëna nga MMPH 2003-2015.
Hapësirën më të madhe pa dyshim në këto m2 do e zen objekti zona e banimit pasi që është
funksioni kryesor i planifikimit urban. Për të filluar planifikimin e zones së banimit së pari
duhet llogaritur numri i banorëve Ose Vizitoreve ne kesi lloji i te Hotelit për të cilët do të
planifikohet.

Tabela 4. Hapat për llogaritjen e banorëve (burimi:hulumtim)

Pra në bazë të llogaritjeve të bëra planifikimi në këtë zonë duhet të bëhet për 40 Vizitore . Për
këto 40Vizitore duhet të planifikohen 40 Dhoma te ndryshme , pra 1 Dhome për një familje
Ose Vizitor-e
Kjo zonë banimi parashihet me objekte individuale. Koeficienti i shfrytëzimit është 0.4
ndërsa i ndërtimit 1.8. Etazhiteti i lejuar është P+0 ose P+6. Pas llogaritjes së banorëve duhet
të dihet se sa metra katror duhet të jetë një Dhome për njëVizitor.

Tabela 5. Sipërfaqja e e dhomes (burimi:hulumtim)
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Pra një Hotel adekuate me etazhitet B+P+4 për një Vizitor 35 m². Kur etazhiteti i Hotelit
ngritet në P+1 atëherë mund të zvogëlohet shputa e Hotelit pasi që e njejta është edhe në
katin sipër. Shputa e Hotelit për një Hotel me etazhitet P+5 mund të jetë 81 m². Nëse
analizohen këto dy raste atëherë rasti më i mirë është rasti i dytë për arsye se shputa zë
hapësirë më të vogël ndërsa metrat katror bruto të Hoteleve janë më të mëdha. Pasi që kemi
llogaritur sipërfaqen e hotelit për një Vizitore atëherë ka mbetur të shihen llojet e Hoteleve të
cilat mund të planifikohen në këtë zonë.

Tabela 6. Llojet e Hoteleve Forma E mundeshme (burimi:hulumtim)

Në këtë tabelë janë të vendosura llojet e Hoteleve të cilat mund të planifikohen në këtë zonë
dhe poashtu janë të paraqitura edhe sipërfaqet e truallit që zënë ndërtimi i këtyre Hoteleve.
Këto Lloje te Hotelveve ndërtohen së paku me 6 etazhe. Hotelet Zakonisht I kemi ne disa
Forma LLoje te Ndryshme forma ekonomike të ndërtimit.
Duke marrë parasysh llojet e Hotelve I kemi te ndara ne shum kategori të cilat duhet të
planifikojmë llogarisim se sa sipërfaqe na zënë në lokacionin në fjalë dhe cila nga llojet e
Hoteleve ështe më e përshtatshmja për këtë lokacion.
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Tabela 7. Llogaritja e sipërfaqeve për llojet te Dhomavae te nje Hoteli burimi:hulumtim)

Për të llogaritur sipërfaqen që do të zërë planifikimi i Nje Hoteli është dashur që të
shumëzohet sipërfaqja e parceles së secilit lloj të

Dhomave dhe me Hotelin qe duhet

planifikuar.
1.Parcela është 3900m² dhe kur është shumëzuar me Siperfaqen e Hotelit që duhet
planifikuar, sipërfaqja për planifikimin e Keti Hoteli Doli 770- 800 m² e cila I

pershtatet

Lokacionit Tone dhe ka Hapsire Te mjaftushme per Hapsirat tjera te para pare ne kuader te
Hotelit. Kjo do të thotë që në rast se vazhdohet me planifikimin e se Hoteleve.

Fig.36 Dimensionet e Hoteleve (burimi: hulumtim)

6.2 Sipërfaqet për trafik dhe transport

1. Rrugët
Lokacioni në fjalë është i rrethuar nga 1 magjistrale, magjistralja Prizren- Doganaj dhe Për
qasje në lokacion së pari duhet të kalojmë nëpër këto magjistrale e pastaj të hyjmë në rrugët
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sekondare të cilat na shpien drejt e në lokacion.Qasja nga magjistralja në rrugët sekondare
nuk është e duhur pasi që nuk ka korsi të veqant e cila shërben për ngadalësim të shpejtësisë
për hyrje në rrugët sekondare pra qasja është direkte dhe mund të shkaktojë pengesa në
komunikacion e deri tek aksidentet.
Tabela 8. Planifikimi i kyqjes nga magjistralja në rrugët sekondare (burimi: hulumtim)

Pra qështja e parë që duhet të rregullohet në aspektin e trafikut është planifikimi i korsive për
ngadalësim të shpejtësis përskaj magjistraleve duke u mundësuar qytetarëve qasjen më të
lehtë dhe më të sigurtë në rrugët sekondare.
Rrugët sekondare nuk janë në gjendje të duhur, ato nuk e kanë gjerësin e duhur të korsive,
disa prej tyre nuk janë të asfaltuara, disa janë të dëmtuara nga kalimi i mjeteve të rënda dhe
nuk e kanë ramjen e duhur për të mundësuar kalimin e ujit në sistemet e ujërave duke mos
penguar mjetet në lëvizje gjatë reshjeve atmosferike.
Tabela 9. Standardet dhe materializimi i rrugëve sekondare (burimi:hulumtim)

Pra tek pjesa e planifikimit të rrugëve sekondare së pari duhet të planifikohet gjerësia e
rrugëve, dhe gjersia e mjaftueshme për një lagje urbane siq është lagjja në fjalë ku mjetet e
transportit levizin me shpejtësi maksimale 50 km/h është 2.75m. Rruga duhet të planifikohet
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vetëm me dy korsi pra një ardhje dhe një shkuarje. Korsit mes vete ndahen vetëm me vija të
cilat në të shumtën e rasteve është e plotë pasi që nuk lejohet tejkalimi për të penguar dhe
rrezikuar lëvizjen e qytetarëve në lagje. Ramja duhet të planifikohet në dy anët e skajshme të
rrugëve, afër me trafikun për këmbësorë dhe duhet të jetë 3%. Preferohet që pusetat për
largimin e ujërave të shiut të jenë sa më funksionale në mënyrë që të mos pengohet
qarkullimi i veturave. Materializimi i rrugëve ka një rëndësi të veqantë gjithashtu dhe
preferohet që të gjitha rrugët të jenë të materializuar me asfalt.

2. Shtigjet për biçikleta
Shtigjet për biçikleta janë nevojë shumë e rëndësishme për një lagje urbane por edhe një
kërkesë shumë e veqantë nga banorët e kësaj lagje. Shtigjet për biçikleta nuk ekzistojnë as
përgjatë magjistrales e as në rrugët brenda zones. Pra për planifikimin e këtyre shtigjeve
duhet filluar nga qyteti e në magjistrale e pastaj edhe brenda lagjes. Shtigjet për biçikleta në
këtë lagje do të rrisnin shumë kursimin e energjisë efiqente duke mundësuar lëvizjen në
destancione të shkurtra përmes biçikletave dhe duke minimizuar përdorimin e veturave.
Tabela 10. Standardet dhe materializimi i shtegut për biçikleta (burimi:hulumtim)

Gjerësia optimale për një shteg për biçikleta përgjatë magjistraleve dhe rrugëve sekondare
është 1.60 m. Shtigjet për biçiklistë duhet të planifikohet në dy anët e rrugëve. Brenda bllokut
urban gjerësia mund të rritet në 1.80 m dhe shtegu mund të bëhet vetëm në njërën anë të
rrugës. Ramjet e shtigjeve për biçikleta janë 3%. Shtigjet për biçikleta planifikohen të
materializohen me asfalt me ngjyrë të kuqe. Shtegu për këmbësorë planifikohet të kufizohet
nga njëra anë me rrugën dhe nga ana tjetër me brezin e gjelbërimit. Për arsye të sigurisë
shtegu për këmbësorë duhet të ndahet nga rruga me shirita ndarës. Shiriti ndarës përgjatë
magjistrales dhe shtegut për biçiklista planifikohet të jenë me shtylla me zingjirë. Arsyeja e
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këtij lloji është sepse përgjatë magjistrales shpejtësia e lëvizjes së automjeteve është më e
madhe. Shiriti ndarës përgjatë rrugëve sekondare dhe shtegut për biçiklista mund të jetë me
shtylla të vogla të cilat i parandalojnë aksidentet.

3. Trafiku për këmbësorë
Trafiku për këmbësorë në magjistrale ekziston vetëm në njërën anë dhe nuk është i mbrojtur
nga rruga magjistrale ndërsa në anën tjetër mungon tërsisht. Trafiku për këmbësorë brenda
lagjes urbane është i rregulluar por jo në kushtet e duhura pasi që në disa raste trotuari nuk
është në gjerësinë e duhur, në disa të tjera është dëmtuar e në disa të tjera nuk ekziston fare.
Pra për planifikimin e trafikut për këmbësorë së pari duhet të planifikohet gjerësia e trotuarit.
Gjerësia e trotuarit në këtë lagje duhet të planifikohet në bazë të numrit të banorëve të cilët e
frekuentojnë atë dhe numri i banorëve për të cilët po planifikohet kjo lagje është mjaft i madh
dhe duhet të planifikohet një trotuar me gjerësi më të madhe se ajo minimalja.

Tabela 11. Standardet dhe materializimi i shtegut për këmbësorë (burimi:hulumtim)

Trotuari standard i përshtatshem për ecjen e këmbësorëve duke përfshire edhe njerëzit me
aftësi të veqanta dhe nënat me karroca në këtë zonë mund të jetë 2.00m. Në rrugët sekondare
ky trotuar duhet të vendoset përgjatë dy anëve duke u mundësuar qytetarëve të lëvizin
lirshëm dhe pa ndonjë vështirsi. Në rrugët brenda blloqeve urbane gjerësia e trotuarit mund të
zvogëlohet edhe në 1.50 m por prapë se prapë të planifikohen në dy anët e rrugës.
Materializimi i trafikut për këmbësorë bëhet me kubëza prej betoni të cilat mund të jenë të
formave të ndryshme. Trafiku për këmbësorë duhet të planifikohet në një lartësi më të madhe
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se rruga diku rreth 20 cm. Arsyeja e ngritjes së trafikut për këmbësorë në një lartësi më të
madhe është siguria e këmbësorit gjatë lëvizjes.
Duke marrë parasysh gjerësinë totale të rrugës e cila është 14 m. atëherë gjejmë edhe
sipërfaqen totale që zë rruga në lokacion.
14 m. gjerësi x 710 m. gjatësi = 9940 m².
Pra sipërfaqja totale e trafikut në këtë zonë është 12000 m².

4. Transporti publik
Në ketë pjese Turistike nuk ekziston transporti publik, gjë që është cekur edhe tek problemet
e lokacionit dhe me të vërtetë ky është një shqetësim që është shprehur edhe nga qytetarët.
Planifikimi i transportit publik në këtë lagje do të reduktonte dukshëm shpenzimet ditore që
kanë qytetarët e kësaj lagjeje duke përdorur alternativa tjera të transportit. Planifikimi i
transportit publik lidhet me planifikimin e qasjeve të reja brenda zones duke mundësuar që
transporti publik të kalojë në qendër të zones ku do të ketë afërsi me të gjitha blloqet urbane.
Transporti publik planifikohet të kalojë çdo 20 minuta duke mundësuar përmbushjen e
nevojave për secilin qytetarë. Transporti publik planifikohet që të kalojë brenda zones dhe
përmes magjistrales të shkojë në qendër të qytetit Te Prizrenit duke bërë një rrotullim rreth
qendrës dhe duke u kthyer prap në lokacion. Statcione për ndaljen e autobusëve do të ketë
çdo 2 K. Statcionet e autobusëve do të jenë të mbuluar dhe me ulëse gjithashtu

5. Inventari urban
Inventari urban është element që kontribon në ngritjen e cilësisë së jetës urbane dhe
shfrytëzueshmëris së hapësirave urbane-publike. Inventari urban në këtë zonë është i
vendosur pa ndonjë lloj planifikimi dhe në shumë raste edhe pengon pamjen vizuale nga
qytetarët. Tek inventari urban hyjnë: ndriqimi publik,ulëset, shportat e mbeturinave, trupat
ndriques, tabelat për shpallje, tabelat për reklama, , tabelat për emërtime, orët publike,
rrethojat e shumë elemente të tjera. Po fillojmë me ndriqimin publik. Ndriqimi publik në
zonën në fjalë nuk është i mjaftueshëm e sidomos brenda Kesaj Pjese . Qytetarët hasin në
pengesa të mëdha si në qarkullimin me vetura poashtu edhe në qarkullimin në këmbë.

47

Tabela 12. Standardet dhe dukja e ndriqimit publik (burimi:hulumtim)

Ndriqimi publik planifikohet të vendoset në çdo pjesë brenda zones urbane. Ndriqimi
vendoset në lartësi 7-10 m. dhe largësia nga njëri trup ndriques në tjetrin varet nga ndriqimi
që lëshon drita led. por largësia optimale preferohet të jetë 30 m. Trupat ndriques
planifikohen të vendosen para trafikut për këmbësorë në mënyrë që të ndriqojnë edhe trafikun
për këmbësorë, shtigjet për biçikleta dhe rrugën urbane. Kjo zonë është gjithashtu shumë e
pasur më tabela për reklama, reklama të cilat në disa raste edhe pengojnë shikueshmërinë e
ngasësve të automjeteve në drejtime të ndryshme e sidomos në udhëkryqe. Me planifikimin e
këtij blloku urban planifikohen që reklamat të vendosen në vende të duhura në vende ku nuk
pengojnë shikueshmërinë e rrugëve dhe shikueshmërin e zonave atraktive. Tabelat për
emërtime planifikohen të vendosen në çdo rrugë duke marrë parasysh ndihmën që u bëhet
qytetarëve lidhur me orientimin në pjesë të ndryshme të zones. Që blloku urban të jetë sa më i
pastër planifikohen që shportat për mbeturina të vendosen çdo 40 m në mënyrë që qytetarët të
kenë sa më shumë mundësi për hudhjen e mbeturinave. Rrethojat e shtëpive planifikohen të
jenë të të njejtës formë në mënyrë që të krijohet një peisazh sa më i bukur urban. Ulëset
planifikohen të vendosen në hapësira të gjelbëruara e poashtu në shtigje për ecje brenda
bllokut urban. Ulëset planifikohen të jenë të formës së njejtë të paisura edhe me mbështetëse
dhe sa më të rehatshme duke u mundësuar qytetarëve uljen dhe pushimin në to.

6. Parkingjet publike
Duke marrë parasysh që për këtë bllok urban duhet planifikuar edhe funksione publike siq
janë: çerdhja, shkolla fillore, qendra e bashkësisë lokale, qendra e mjekësis familjare atëherë
për këto funksione domosdoshmërisht duhet planifikuar edhe një parking publik i cili do të
ndihmonte në mos krijimin e pengesave në bllokun urban. Parkingu publik përveq që do të
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ishte ndihmesë për funksionet publike do të ishte një ndihmesë edhe për mysafirët që vinë në
objektet eHotelit.

6.3 Hapësirat e gjelbëruara

Lokacioni për të cilin planifikohet është i ndërtuar në masë të vogël, sipërfaqja më e madhe e
tij është me gjelbërim tëLarte i cili nuk mund të themi që është i rregulluar nga dora e njeriut
por është në atë gjendje siq e ka formuar natyra. Për këtë arsye në këtë zonë planifikohet të
rregullohet të gjitha hapësirat e gjelbëruara duke u bazuar në standarde dhe norma të
planifikimit. Planifikimi për rregullimin e këtyre hapësirave do të ndahet në 1 kategori: në
bazë të elementeve gjelbëruese.
Hapësirat e gjelbëruara mund të jenë:
a) Publike
Ndërsa elementet gjelbëruese mund te jenë të kategorizuara në tri nivele:
•

Gjelbërim i ulët ( barishtet,lulishte…)

•

Gjelbërim i mesëm ( shkurret, pemët e ulëta..)

•

Gjelbërim i lartë ( pemët e larta..)

a) Hapësirat e gjelbëruara Publike
Gjelbërimi në shtëpitë individuale është llogarit nga 5 m² gjelbërim për banorë.
5 m² x 1 banorë = 5 m² gjelbërim
9 m² x 5 banorë/1 familje = 45 m²
45 m² x 80 shtëpi = 3600 m² gjelbërim
Këto metra katrorë të gjelbërimit në parcelën e çdo shtëpie në këtë zonë hyjnë në llogaritjen e
zones së banimit, pra kur është bërë llogaritja ndertimit është bërë edhe llogaritja e parcelës
dhe gjelbërimi ndodhet brenda parcelës.
Në hapësirat e gjelbëruara publike bënë pjesë planifikimi apo rregullimi i brezave mbrojtës
përgjatë rrugës, hapësira të gjelbëruara brenda bllokut, hapësira të gjelbëruara para hyrjes së
ndërtesave, parqe etj.
1. Planifikimi i brezave mbrojtës përgjatë rrugës:
Planifikimi i brezit të gjelbërimit përgjatë rrugës paraqet mënyrën më të shpeshtë të mbrojtjes
së rrethinës nga ndotja me gazra dhe zhurmë.
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Fig. 37 Skicë ku paraqitet planifikimi i brezit të gjelbërimit përgjatë rrugës (burimi:hulumtim)

Elementet gjelbëruese

si lulishtet dhe pemët e ulëta planifikohen të vendosen si brez

gjelbërimi përgjatë rrugëve, si atyre magjistrale poashtu edhe atyre sekondare. Këto lloj
pemësh planifikohen të kenë lartësinë 6m. Arsyeja e kësaj lartësie është në mënyrë që të mos
pengohen qytetarët apo biciklistat gjatë lëvizjes. Distanca ndërmjet dy pemëve planifikohet të
jetë 3.00m. Ky brez gjelbërimi do të ketë një rol shumë të rëndësishëm si në pastrimin e ajrit
nga tymi që lëshojnë mjetet motorike e poashtu edhe në pengimin e rrezeve direkte të diellit
në lëvizjen e qytetarëve.
2. Planifikimi i hapësirës së gjelbëruar brenda Hoteleve
Përveq brezit të gjelbërimit dhe gjelbërimit në çdo Hotel duhet të planifikohet edhe një
gjelbërim i përbashkët në kuadër të hapësirave të përbashkëta. Ky gjelbërim është llogaritur
në këtë mënyrë:
3.5 m² gjelbërim / 1 banorë Nje Vizitore
3.5 m² gjelbërim x 350 banorë = 1225 m²
Këtyre 1125m² hapësirë gjelbëruese në kuadër të hapësirave të përbashkëta të Hotelit do të u
shtohen edhe shtigjet për ecje pastaj edhe hapësirat për lojë për fëmijë duke u munduar që kjo
hapësirë të jetë sa më atraktive dhe të sjell socializim në mes të qytetare dhe vizitoreve te keti
Hoteli.

6.4 Funksionet e Hotelit
Objektet e hotelit përbëhen prej tri zonave kryesore organizative: Zona e akomodimit.
Pjesa sociale dhe ekonomike. Pjesa teknike, të cilat janë funksionalisht të lidhura dhe të
formojnë një tërësi funksionale. Të gjitha hotelet, pavarësisht nga kapaciteti punues, nga
kategoria apo edhe funksioni i dedikuar i llojit të specializimit, duhet të përfshijnë këto tri
grupime funksionale, hapësinore.
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Andaj, në varësi të shërbimeve të veçanta për objektet hoteliere për të siguruar fjetjen si
dhe shërbimit të ushqimit dhe pijeve, objektit përbëhet nga:

1. Foajesë për pritje
2. Hollit dhe recepsionit
3. Komunikimit horizontal dhe vertikal (shkallët, korridoret dhe ashensorët)
4. Njësive banuese (dhomat dhe apartamentet)
5. Restoranit dhe kuzhinës

Ekzistojnë disa mënyra të grupit të objekteve hoteliere (njësive) sipas nivelit të
kompleksitetit. Nga aspekti konceptual mund të dallohen:

1. Grupim në horizontale
2. Grupim në vertikale
3. Grupimi nga dimensione
4. Grupim i lirshëm

Pjesa rezidenciale e hotelit zakonisht merr prej 45 -70% të sipërfaqes totale të hotelit, ashtu
që kjo zonë funksionale duke kërkon një kompaktësi funksionale në drejtim të optimalizimit
të sipërfaqeve dhe paraqet një faktor të rëndësishëm organizativ. Pjesa rezidenciale duhet të
përcaktohet në mënyrë të kjartë funksionale, me kujdes të projektimit në disa veçori, sikurse:

1. Grupimi 2. Orientimi 3. Qetësia 4. Vizurat 5. Komunikim të qartë
6. Funksione atraktive 7. Eko mjedisi

Sipas normave dhe standardeve në shumë shtete, njësitë banimore ndahen, në:
1. Dhoma 2. Apartmane 3. Studio apartmane 4. Junior apartmane 5. Suita apartmane 6. Suita
presidenciale
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Fig. 38 Skema zona banimore njesit e dhomave te hotelit

1

1Yje: 20–22 m2

2

3Yje: 24–26 m2

3

4 Yje: 28–32 m2

4

5Yje/Ekskluzive 35 m2 min

6.5.2 Standardet dhe sherbimet
Në kontekst të parimeve për projektim të drejtë do të udhëhiqemi nga të dhënat si më poshtë.
Lartësia e brendshme e hapësirave në restorante (lartësi nga dyshemeja deri në plafon) duhet
të jetë të paktën 3.0 m’, po ashtu blloku i kuzhinës 3.0 m’, zonat e përbashkëta për mysafirët
me lartësi minimale prej 2.80 m’, kurse lartësi minimale prej 2.60 m’ duhet të jetë për
magazinat, nyjat sanitare dhe dhomat e tjera të shërbimeve dhe objekteve të ngjashme
sanitare.
Objektet hotelierike në të cilat përgatitet dhe shërbehet ushqimi, duhet të ketë:
1. Hyrje të veçantë për dërgesat, marrjen e ushqimit dhe evakuimin e mbetjeve.
2. Kuzhinë me dhoma të tjera funksionale (përpunimi i ushqimit).
3. Depot, përkatësisht, hapësira për ruajtjen e ushqimit dhe pijeve.
4. Një dhomë të veçantë, me hapësirë të magazinimit për kontejnerët bosh.
5. Vend për të shërbyer, jashtë zonës së restorantit dhe caffe’s.
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Hoteli me 5 yje – kërkesat
1. Qasje për automjete dhe këmbësorë. 2. Qasje për automjete direkt në hyrje të ndërtesës.
3. Qasje të veçantë për automjete jashtë rrugëve publike të ngarkuara.
4. Qasje për persona me nevoja të veçanta. 5. Një vend parkim të jashtëm dhe garazhe për të
paktën 60% e dhomave.
6. Garazhe me të paktën e 20% të dhomave me mundësinë të servisimit dhe larjes
automjeteve. 7. Hyrja kryesore e mbuluar për mysafirët
8. Hyrje të veçantë për bagazhe
9. Salla e hyrjes me pritjen: një rojtar dhe kënd për informata, të paktën 30 m2 + 0.8 m2 për
dhomë, bazuar në kapacitet prej më shumë se 20 dhoma.
10. Dekorime, murale (piktura, tapiceri, mozaikë)
11. Më kapacitet të mjaftueshëm për mobilier
12. Pritja, Desku 13. Një tavolinë speciale për pritje
14. Desk informatash 15. Këmbim valutor
16. Një dhomë e veçantë për ruajtjen e përkohshme të bagazheve
17. Hapësirë me kompjuter në afërsi të foajeut
18. Bar hotel në sallën e pritjes ose në afërsi
19. Tualet kryesor dhe tualete në afërsi
20. Ashensorët: Ndërtesat me 2 nivele, ashensorët kryesor, ashensor për stafin, ashensor për
ushqim
21. Shkallët dhe korridoret: Shkallët kryesore që lidhin të gjitha etazhet dhe korridoret të
paktën 1.80 m të gjëra të mbuluar me qilima apo të ngjashëm
22. Sallë restorant me të paktën 80% të ulëseve në raport me numrin e shtretërve. Sipërfaqja e
përgjithshme është të paktën 1.80m2 për karrige.
23. Më shumë hapësirë funksionale për mysafirët.
24. Dhoma për lexim dhe shkrim, shtrojë të përshtatshme.
25. Ngrohje qendrore me mundësinë e ngrohjes selektive për etazhe.
26. Ajër të kondicionuar në të gjitha dhomat me mundësinë që klienti vetë të rregullojë
cilësinë e ajrit.
7. Inernet Caffe, Fax dhe kopjues
28. Telefon dhe sinjalizimi, në të gjitha dhomat.
29. Karrige në foaje në etazhe për të paktën 30% të dhomave
30. Madhësia minimale e dhomave: Njëshe 16 m2 ; dyshe 20 m2
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31. Sipërfaqja e xhamit që mund të hapet duhet të jetë të paktën 10% nga sipërfaqja e
dyshemesë.
32. Shtrati i vetëm me dim. 200 x 100 cm, shtrati Francez 200 x 160 cm, qasje nga të dyja
anët 33. Tavolinë dhomë, një karrige për t'u ulur në shtrat 34. Raft për valixhe
Tualeti në restorant – kërkesat
1. Deri në 80 mysafir: 1 tualet për femra dhe 1 tualet për meshkuj me një pisoar
2. Deri në 170 mysafir: 2 tualete për femra dhe 1 tualet për meshkuj me 2 pisoar
3. Deri në 350 mysafir: 3 tualete për femra dhe 2 tualet për meshkuj me 3 pisoar
4. Mbi 350 mysafir: 4 tualete për femra dhe 3 tualet për meshkuj me 4 pisoar
Blloku i Kuzhinës – kërkesat
1. Hapësirë për arritjen e ushqimit dhe mallrave të tjera, e mbuluar
2. Qasja për kamionë, ndarë nga qasja për mysafirët
3. Hyrje të veçantë për stafin, me kontroll
4. Hyrje mbuluar për mallra
5. Dhoma për pritjen e mallrave me pajisje për matjen e tyre
6. Zyra për ekonomin ose zyra në depo
7. Dhoma të veçanta për shpalim dhe paketim të ushqimit me vete
8. Deponimi i mbeturinave
9. Dhoma për ruajtjen e përkohshme të mbeturinave 10. Frigorifer për ushqim, bllok +5 C
dhe -20 C
11. Kthinat për ruajtjen e ushqimit dhe mallrave të tjera
12. Depo e posaçme për fruta të freskëta, perime, për kanoçe, për turshi, për erëza, miell, pije,
lëngje dhe birra
13. Depo mallrash, doracake
14. Një magazinë e veçantë për shtrojë, mallra kimike, për inventar, për artikuj shkrimi, për
qelq dhe porcelan
15. Depo inventar i madh 16. Depo ditore (dhoma e magazinimit)
17. Bar depo
18. Depo e pastiçerisë 19. Hapësirë e veçantë apo volumen i caktuar, ose pajisje e ftohjes për
mish, peshk dhe perime.
20. Frigoriferë dhe pajisje speciale ftohje për shpendë, vezë, për vajra dhe yndyra, qumësht
dhe produktet të qumështit.
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21. Pajisje e ftohjes për lule

6.5.3 Analiza funksionale arkitektonike, koncepti

Fig. 39 (Burimi

hulumtimi): Bujar Bajçinovci, 2016

Mënyrat e reja me të cilat arkitektët janë duke ju përgjigjur sfidave të krijimit të arkitekturës
së qëndrueshme, paraqesin koncepte kreative në praktikën e projektimit arkitektonik. Si
mund të jetë një ndërtesë 'ekologjike'? Si mund arkitektët në praktikë ta kryejnë hulumtimin?
Çfarë është 'green' në zgjidhjen e problemit të një programi projektues. Një sfidë e re në
organizimin e ri të ndërtimit dhe praktikës arkitektonike, duke u angazhuar edhe klientët dhe
përdoruesit për të marr pjesë në 'strategjitë e gjelbëra'? Projektimi i qëndrueshëm shqyrton si
pionier qysh në fazën fillestare, procesin e projektimit duke e përparuar praktikën
arkitektonike. Andaj, praktikat bashkëkohore arkitektonike janë të kuptuarit esencial në
promovimin e "qëndrueshmërisë", se çfarë lloj i teknologjisë, mjeteve, qasjeve dhe teknikave
të reja janë duke u zhvilluar në lëminë e ndërtimit
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6.5.5 Hoteli, sipërfaqet e nevojshme sipas standardit
Sipërfaqet e nevojshme (m2 )
Administrata
Menaxheri

9.5 to 11.5 11.5 - 14.0m2

Asistent Menaxheri

7.5 to 9.5 9.5 - 11.5 m2

Financat nuk kërkohet

7.5 to 9.5 m2

Asistenti/ja

7.5 to 9.5 11.5 - 14.0 m2

Shitja dhe Ushqimi

11.5 - 14.0

Blerja

11.5 - 14.0 m2

Personeli

7.5 to 9.5 m2

Zyra qendrore

14.0 to 18.5 18.5 - 23.0 m2

Menaxheri I ushqimit

7.5 to 9.5 9.5 - 11.5 m2

Shefi

9.5 to 11.5 m2

Menaxheri I sallave dhe kamerieret

7.5 to 9.5 m2

Shërbimi në dhomë

7.5 to 9.5 m2

Shtëpiaku

7.5 to 9.5 7.5 - 9.5 m2

Portieri dhe bartësi I valixheve

7.5 to 9.5 7.5 - 9.5 m2

Inxhinieri

m2

7.5 to 9.5 7.5 - 9.5 m2
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6.7.0 Skema Funksionale Bodrumi

Fig. 40 Skema Nentoksore–parkingjet

Numri i parkingjeve të nevojshme për përdorim të hotelit është, pothuajse pa përjashtim,
raporti i parkingjeve në lidhje me numrin e njësive të banimit apo dhomave. Kërkesat
zakonisht shkojnë nga një hapësirë e nevojshme për njësi. Disa hotele bëjnë dallime në bazë
të njësisë në çoftë së njësitë janë multi apo suitë. Kurse ka raste kur dimensionimi behet në
bazë të kritereve tjera lokale.
Te hotelit ne pjesen nentoksore kemi kthina te mirmbajtjes shtigjet per ecje kthinat teknike
depo dhe pjesa e parkingjeve dhe pjesen e komunikimit vertikal ashensori dhe shkallet.
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6.7.1

Skema funksionale Perdhesa

Fig. 41 Skema Perdheses

Hyrja kryesore hotelit duhet të jetë akcentuale në kompozicion apo ansamblin e ndërtesave
në lokacion. Respektivisht, është një tipar i rëndësishëm funksional dhe komercial në
përcaktimin e vendndodhjes së hyrjes kryesore.
Hyrjen kryesore te hotelit e kemi ne pjesen jugore dhe orgazimi I pjeseve te tjera esht
kryesisht I orinetuar nga lindja ne perendim
Komunikimi eshte I vendosur ne pjesen qendrore te hotelit koridori esht me galeri
Kuzhina kryesore është e vendosur në pjesën qendrore të hotelit, ku bëhet marrja e ushqimit,
ruajtja, përgatitja, gatimi. Teknikisht, kjo zonë njihet si kuzhinë qendrore e cila ka shumë
seksione funksionale. Për këtë arsye, ajo mund të zënë një hapësirë të madhe. Kuzhinat
qendrore ofrojnë një gamë të gjerë të varieteteve të ushqimit, si: Indian, kontinentale,
oriental, Meksikane, Italiane, nëpërmjet seksioneve përkatëse me ndihmën e personelit, të
ashtuquajtur “Brigada Kuzhiniere” dhe personelit tjetër ndihmës. Kuzhina qendrore mund të
shërbejnë tre ose katër restorante në të njëjtën kohë. Zakonisht ekzistojnë edhe kuzhina të
veçanta për banket sallat dhe aktivitete të tjera sociale.
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6.7.2 Skema

funksionale Kati -01

Fig. 42. Skema Katit

Ne pjesen banuese te hotelit kemi lloje te ndryshme te dhomave pasi qe edhe hotelin e kemi
ten je niveli qe duhet te kete lloje te ndryshme te dhomava prandaj ketu kemi banesa 1.
Dhoma 2. Apartmane 3. Studio apartmane 4. Junior apartmane 5. Suita apartmane 6. Suita
presidenciale
Hotelet duhet të ofrojnë shërbime adekuate, që në esencë janë kërkesë e klientëve: 1. Të jetë i
pastër, me dhoma të qeta dhe të rehatshme 2. Ushqim të mirë dhe të llojllojshëm 3. Shërbim
të mirë dhe kujdes ndaj klientit apo mysafirit 4. Çmim të arsyeshëm 5. Parking të rezervuar
për të gjitha dhomat, apo kapacitete të llogaritura 6. Mundësisht të jetë i veçuar për ndonjë
atribut apo specifikë

LOKACIONI - ORIENTIMI jatë fazës paraprake të programimit dhe projektimit duhet
konsideruar marrëdhëniet e blloqeve të ndryshme të hotelit si dhe efektet e zhurmës, ndotjes,
vizurave dhe qasjes. Sidoqoftë, kufizimet e lokacionit të caktuar si dhe kushtet urbanistike,
veçanërisht në qytet, mund të përcaktojnë orientimin e ndërtesës pavarësisht nga kërkesat
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arkitektonike. Duhet përcaktuar qasjen për këmbësorë dhe automjete qysh në një fazë të
hershme
Vlera e hotelit zakonisht përcakton lartësinë e zhvillimit të mjedisit urban. Në një mjedis të
lirë rural, shpenzimet favorizojnë një ndërtesë të ulët. Kosto më e ulët ndërtimore, ashensorët
nuk janë aktualisht të detyrueshëm deri në tre kate (edhe pse kjo mund të ndryshojë me
rregullore, duhet pasur vëmendje për personat me aftësi të kufizuara të qasjes, me kosto të
konsiderueshme më vonë). Në anën tjetër, korridoret e gjata me më shumë shkallë janë të
nevojshme, ku shërbimet inxhinierike mund të jenë më të shtrenjta.
Kurse, kur lokacioni është një vend të qytetit, mund të diktohet një ndërtesë më e lartë.
Prandaj, një kompromis duhet të arrihet, duke marrë në konsideratë kufizimet e planifikimit,
vizurat, anët kardinale, diellosja dhe çdo kufizim tjetër ligjor të shkaktuar nga pronat në
fqinjësi. Në praktikë, marrëveshja më e zakonshme dhe realizimi është një bllok i gjatë me
dhoma gjumi në një zonë më të madhe. Kostot e larta mund të reflektohen atëherë kur në
fasadë duhet lënë hapësira komerciale, të tilla si shërbime tregtare, lokale. Kurse dhomat e
gjumit mund të jetë të vendosura mbi njëra tjetrën në etazhe, sikurse tek zyrat apo banesat.

Në parim gjatë përcaktimit të lokacionit për hotel duhet veçuar atributet lokale, sikurse:
1. Qasja 2. Mjedisi dhe zhvillimi Urban 3. Shërbimet publike dhe serviset 4. Transporti
5. Klasifikimi 6. Udhëzimet ligjore 7. Siguria

Në kontekst të parimeve për projektim të drejtë do të udhëhiqemi nga të dhënat si më poshtë.
Lartësia e brendshme e hapësirave në restorante (lartësi nga dyshemeja deri në plafon) duhet
të jetë të paktën 3.0 m’, po ashtu blloku i kuzhinës 3.0 m’, zonat e përbashkëta për mysafirët
me lartësi minimale prej 2.80 m’, kurse lartësi minimale prej 2.60 m’ duhet të jetë për
magazinat, nyjat sanitare dhe dhomat e tjera të shërbimeve dhe objekteve të ngjashme
sanitare. Objektet hotelierike në të cilat përgatitet dhe shërbehet ushqimi, duhet të ketë.
Hyrje të veçantë për dërgesat, marrjen e ushqimit dhe evakuimin e mbetjeve. 2. Kuzhinë me
dhoma të tjera funksionale (përpunimi i ushqimit). 3. Depot, përkatësisht, hapësira për
ruajtjen e ushqimit dhe pijeve. 4. Një dhomë të veçantë, me hapësirë të magazinimit për
kontejnerët bosh. 5. Vend për të shërbyer, jashtë zonës së restorantit dhe caffe’s
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